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Aims	  and	  objectives:	  	  The	  aim	  of	  the	  present	  study	  is	  to	  examine	  the	  importance	  of	  friendship	  in	  the	  process	  of	  change	   in	   offending	   and	   desistance	   from	   crime.	   This	   has	   since	   long	   been	   a	   widely	  researched	  area	  in	  criminology.	  Existing	  research	  has	  stated	  that	  relationship	  with	  peers	  influence	  the	  criminal	  career,	  both	  in	  terms	  of	  the	  propensity	  to	  commit	  crime	  initially	  and	   in	   the	   criminal	   recidivism	   process.	   Yet	   the	   focus	   has	   been	   on	   adolescents	   and	  youths.	  Less	  is	  known	  about	  the	  importance	  of	  relationship	  with	  friends	  in	  the	  process	  of	   change	   in	   offending	   and	   desistance	   from	   crime	   in	   adulthood.	   Existing	   research	  indicates	  that	  social	  ties	  to	  work,	  family	  and	  community	  explain	  changes	  in	  criminality.	  The	  stronger	  the	  social	  bond	  the	  lower	  the	  tendency	  toward	  criminal	  behaviour.	  While	  initially,	  it	  was	  not	  an	  aim	  to	  develop	  a	  concept	  of	  friendship,	  it	  became	  an	  aim	  in	  itself	  during	   the	   process	   of	   analysis.	   Hence,	   the	   development	   of	   the	   conceptualization	   of	  friendship	   is	   the	   result	   of	   an	   abductive	  process	  which	  occurred	   through	   collaboration	  between	  theory	  and	  my	  empirical	  data.	  	  
Method	  and	  data:	  	  The	  method	  used	  is	  narrative	  ethnography.	  It	  involved	  both	  interviews	  with	  ex-­‐convicts	  and	  participating	  observations	  in	  the	  natural	  environment	  of	  the	  participants.	  	  Narrative	  ethnography	   is	   a	   method	   that	   besides	   interviewing	   takes	   the	   environment	   and	   the	  conditions	  of	  the	  situation	  in	  which	  the	  interviews	  are	  carried	  out	  into	  account.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Results:	  	  The	  definition	  of	  friendship	  that	  was	  developed	  through	  the	  process	  of	  the	  thesis	  reads;	  
friendship	  is	  an	  emotional	  relationship	  that	  is	  based	  on	  trust.	  A	  relationship	  that	  is	  free	  and	  
not	  focused	  on	  interchange,	  but	  rather	  a	  relationship	  where	  one	  feels	  a	  sense	  of	  belonging	  
and	   hence	   experiencing	   affirmation.	   The	   results	   show	   that	   the	   process	   of	   change	   in	  offending	  consists	  of	  three	  distinctive	  parts	  and	  that	  the	  importance	  of	  friendship	  is	  vital	  in	  all	  parts.	  The	  importance	  of	  relationship	  with	  friends	  can	  be	  understood	  through	  the	  concept	   of	   social	   worlds	   that	   contribute	   to	   the	   person’s	   feeling	   of	   belonging	   and	  affirmation.	  According	  to	  my	  own	  definition	  of	  friendship	  is	  it	  clear	  that	  ex-­‐convicts	  have	  experienced	   the	   feeling	   of	   belonging	   within	   social	   interactions	   with	   people	   that	   they	  have	   met.	   The	   social	   interactions	   that	   occur	   throughout	   the	   process	   and	   in	   the	  desistance	   from	   crime	   contribute	   to	   the	   confidence,	   feelings	   of	   affirmation	   and	   pride,	  which	  are	  all	  feelings	  that	  are	  essential	  to	  succeed	  in	  maintaining	  a	  law	  abiding	  life.	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Inledning	  	  Vad	   kan	   påverka	   en	   person	   att	   sluta	   begå	   kriminella	   handlingar	   och	   därefter	   också	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil?	  Min	  utgångspunkt	  är	  att	  människan	  är	  en	  social	  varelse	  och	  att	  det	  är	   i	   samtal	  mellan	  människor	  som	  utveckling	  sker.	  Att	  studera	  människors	  relationer	  och	  det	  sociala	  samspelet	  är	  därför	  viktigt.	  Att	  bryta	  en	  kriminell	  livsstil	  och	  att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil	  är	  en	  komplex	  social	  process	  där	  många	  faktorer	  och	  händelser	   präglar	   livet.	   Detta	   är	   en	   studie	   om	   kriminalitet,	   människor	   och	   sociala	  världar.	  	  Vad	   som	   påverkar	   individer	   till	   att	   bryta	   en	   kriminell	   livsstil	   och	   sedan	   också	  upprätthålla	   en	   laglydig	   livsstil	   har	   länge	   varit	   ett	   starkt	   forskningsfält	   inom	  kriminologin.	  Fokus	  har	  legat	  på	  att	  identifiera	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  individen	  att	  ta	  beslutet	   att	   förändra	   sitt	   liv.	   De	   största	   och	   mest	   inflytelsefulla	   forskare	   inom	   detta	  område	   är	   Sampson	   och	   Laub	   (1993).	   De	   har	   med	   sin	   forskning	   om	   vändpunkter	  kommit	  att	  påverka	  vidare	  forskning	   inom	  detta	  område	  i	  kriminologin.	  En	  stor	  del	  av	  den	   tidigare	   forskningen	   inom	  detta	  område	  handlar	  om	  de	  sociala	  bandens	  betydelse	  för	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   samt	   upprätthållandet.	   Sambandet	  mellan	   vuxnas	   sociala	  band	  och	  avhållsamhet	  från	  brott	  är	  relativt	  tydligt	  (Sampson	  &	  Laub	  1990).	  En	  person	  bildar	   sociala	   band	   till	   för	   dem	  betydelsefulla	   andra	   personer,	   såväl	   till	   de	  människor	  som	   sedan	   utgör	   deras	   närmaste	   nätverk	   som	   till	   det	   övriga	   samhället.	   Att	   utföra	   en	  brottslig	   handling	   när	  man	   investerat	   i	   de	   sociala	   banden	   äventyrar	   relationerna	   och	  upplevelserna	   av	   tillhörighet.	   Starka	   sociala	   band	   innebär	   att	   man	   har	   mycket	   att	  förlora,	  vilket	  har	  en	  brottsreducerande	  effekt.	  De	  personer	  som	   inte	  utvecklat	   sociala	  band	  har	   följaktligen	  mindre	  att	   förlora	  på	  att	  begå	  brottsliga	  handlingar	  och	  kommer	  därför	  vara	  i	  riskzonen	  under	  hela	  vuxenlivet.	  	  	  Vänskapsrelationer	   har	   inom	   kriminologin	   studerats	   när	   det	   gäller	   såväl	   vägen	   in	   i	  kriminalitet	   som	   gällande	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet.	   Mestadels	   med	   fokus	   på	  ungdomsbrottslighet.	  Här	  betonar	  man	  innebörden	  av	  att	  omges	  av	  ”fel”	  vänner	  (Warr	  &	  Stafford	  1991).	  I	  kombination	  med	  andra	  sociala	  riskfaktorer	  så	  vet	  man	  att	  ett	  umgänge	  med	  kriminella	  vänner	  eller	  i	  kriminella	  gäng	  utgör	  en	  påverkan	  till	  att	  begå	  kriminella	  handlingar	   (Warr	  &	  Stafford	  1991).	  Även	   i	  återfallsforskningen	   talar	  man	  om	  hur	   ”fel”	  vänner	  bidrar	  till	  att	  individen	  har	  svårare	  att	  bryta	  den	  kriminella	  livsstilen	  genom	  att	  återgå	   till	   sin	   gamla	   bostadsort	   och	   gamla	   vänner	   efter	   frigivning	   från	   fängelse.	  Betydelsen	  av	  att	  ha	  nära	  relationer	  med	  andra	  människor,	  vilka	  kan	  stödja	  personen	  i	  livsstilsförändringen	  är	  etablerat	  (Cid	  &	  Martí	  2012).	  Betydelsen	  av	  vänskapsrelationer	  för	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   samt	   för	   upprätthållandet	   av	   en	   laglydig	   livsstil	   utgör	  emellertid	   ett	  mindre	   beforskat	   område.	   	   Min	   grundläggande	   tes	   är	   att	   interaktionen	  med	  andra	  människor	  formar	  oss	  till	  dem	  vi	  är	  och	  att	  människan	  är	  en	  social	  varelse.	  Detta	   måste	   betyda	   att	   det	   finns	   fler	   faktorer	   som	   inverkar	   positivt	   på	   individens	  process	  att	  komma	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  för	  att	  upprätthålla	  en	   laglydig	   livsstil,	  än	  de	  som	  omnämns	  i	  den	  etablerade	  forskningen,	  som	  innebörden	  av	  att	  ha	  ett	  arbete	  för	  att	  nämna	  ett	  exempel.	  	  Jag	   har	   genomfört	   en	   kvalitativ	   studie	   med	   ett	   etnografiskt	   förhållningssätt	   och	   en	  narrativ	   ansats.	   Det	   innebär	   att	   jag	   både	   utfört	   intervjuer	   med	   personer	   med	   en	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kriminell	   bakgrund	   och	   observationer	   av	   några	   av	   de	   sammanhang	   som	  intervjupersonerna	   ingår	   i.	   Intervjuer	   genomförde	   jag	   för	   att	   ta	   del	   av	   mina	  intervjupersoners	   livsberättelser	   och	   observationer	   för	   att	   ta	   del	   av	   det	   omgivande	  sociala	  sammanhang	  i	  vilken	  livsberättelserna	  skapades.	  	  	  
Syfte	  och	  frågeställningar	  	  Uppsatsens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  den	  process	  som	  resulterar	   i	  beslutet	  att	  avsluta	  en	  kriminell	  karriär	  med	  fokus	  på	  betydelsen	  av	  vänskapsrelationer.	  Dessutom	  undersöks	  betydelsen	  av	  vänskapsrelationer	  för	  det	  fortsatta	  upprätthållandet	  av	  ett	  laglydigt	  liv.	  	  De	  två	  centrala	  frågeställningarna	  är	  således:	  	  	  
- Vad	  betyder	  vänskapsrelationer	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet?	  	  
- Vad	  betyder	  vänskapsrelationer	  för	  upprätthållandet	  av	  ett	  laglydigt	  liv?	  	  Utgångspunkten	   för	  mitt	  uppsatsarbetet	  var	   följaktligen	  att	  besvara	   frågeställningarna	  ovan.	   Samtidigt	   som	   jag	   genomförde	   intervjuer	  med	   före	  detta	   kriminella	  personer	   så	  fann	  jag	  i	   litteraturen	  olika	  begreppsliggöranden	  av	  vänskap.	  Jag	  jobbade	  i	  en	  abduktiv	  process,	  i	  ett	  växelspel	  mellan	  teori	  och	  empiri,	  för	  att	  utveckla	  ett	  begreppsliggörande	  av	  vänskap	  som	  passade	  för	  min	  analys	  av	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  upprätthållande	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  Detta	  blev	  därmed	  ett	  mål	  i	  sig	  och	  i	  uppsatsen	  utvecklar	  jag	  också	  ett	  eget	  vänskapsbegrepp	  och	  besvarar	  därmed	  också	  en	  tredje	  fråga,	  nämligen	  vad	  som	  karaktäriserar	   den	   typ	   av	   vänskapsrelation	   som	   har	   betydelse	   för	   vägen	   ut	   ur	  kriminalitet	  och	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  
Tidigare	  forskning	   	  
	  I	   följande	   del	   presenteras	   en	   översikt	   av	   svensk	   och	   internationell	   forskning.	   Jag	  studerar	  vänskapens	  betydelse	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  samt	  dess	  betydelse	  för	  att	  sedan	  upprätthålla	  ett	   laglydigt	   liv.	  Centralt	   inom	  den	  tidigare	  forskningen	  på	  området	  är	   begreppet	   vändpunkt.	   En	   stor	   del	   av	   den	   tidigare	   forskningen	   använder	   sig	   av	  begreppet.	   I	  berättelser	  om	  livshistorier	  är	  vändpunkter	  de	  händelser	  som	  resulterar	   i	  en	   förändring	   i	   individens	   livsstil.	   Sociala	   band	   är	   tydligt	   kopplade	   till	   vändpunkter.	  Sociala	  band	  möjliggör,	  som	  vi	  ska	  se,	  vändpunkter.	  
Vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  	  	  I	   forskningen	   om	   livsförlopp	   och	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   används	   ofta	   begreppet	  vändpunkter.	  Tidigare	  forskning	  har	  försökt	  att	   identifiera	  de	  vändpunkter	  som	  bidrar	  till	  reell	   förändring	  och	  kan	  få	  en	  person	  att	  sluta	  begå	  kriminella	  handlingar.	  De	  mest	  inflytelserika	  forskare	  inom	  kriminologin	  på	  detta	  område	  är	  Robert	  Sampson	  och	  John	  Laub.	   Med	   sin	   forskning	   om	   vändpunkter	   har	   de	   kommit	   att	   påverka	  mycket	   av	   den	  efterföljande	   forskningen	   på	   området.	   Sampson	   och	   Laub	   (1993)	   utförde	   den	   mest	  omfattande	   longitudinella	   studien	   av	   kriminellt	   beteende	   som	   någonsin	   genomförts.	  	  Tidigare	  insamlad	  data	  om	  500	  pojkar	  utgjorde	  underlaget	  till	  studien	  som	  presenteras	  i	  boken	  Crime	  in	  the	  making;	  pathways	  and	  turning	  points	  through	  life.	  Där	  definieras	  en	  vändpunkt	  som	  en	  händelse	  i	  individens	  liv	  som	  påverkar	  personen	  till	  en	  förändring	  i	  sin	  brottsbenägenhet.	  De	  vändpunkter	  som	  Sampson	  och	  Laub	  identifierade	  som	  viktiga	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var	  arbete,	  äktenskap	  och	  militärtjänst.	  De	  betonar	  dock	  att	  det	  inte	  är	  dessa	  händelser	  i	  
sig	  som	  leder	  till	  förändring,	  utan	  att	  det	  istället	  är	  det	  engagemanget	  och	  kvalitén	  i	  de	  sociala	  banden	  kopplade	  till	  arbete,	  äktenskap	  och	  militärtjänst	  som	  är	  av	  betydelse.	  Jag	  återkommer	  till	  detta	  senare.	  	  	  	  	  	  I	   enlighet	  med	  Sampson	  och	  Laub	   (1993)	  har	   sambandet	  mellan	   att	   ha	   ett	   arbete	  och	  avhållsamhet	  från	  brott	  visats.	  Skardhammar	  och	  Telle	  (2009)	  följde	  alla	  personer	  som	  frigavs	  från	  fängelse	  i	  Norge	  under	  2003	  i	  tre	  år	  framåt.	  De	  visade	  att	  betydelsen	  av	  att	  inneha	   ett	   arbete	   efter	   frigivning	   var	   starkt	   relaterat	   till	   mindre	   återfall.	   Ett	   arbete	  underlättade	  övergången	  till	  samhället	  efter	  frigivning.	  De	  drog	  slutsatsen	  att	  ett	  arbete	  inte	   endast	   innebär	   en	   ekonomisk	   trygghet	   utan	   också	   bidrar	   med	   struktur,	   ökat	  självförtroende	  och	  en	  känsla	  av	  samhörighet	  till	  samhället,	  omständigheter	  vilka	  alla	  är	  förenade	  med	  en	  avhållsamhet	  från	  brott	  (Hirschi	  1969;	  Skardhammar	  &	  Telle	  2009).	  	  	  Med	  utgångspunkt	  i	  Sampson	  och	  Laubs	  (1993)	  forskning	  så	  hävdar	  Carlsson	  (2012)	  att	  man	  bör	  studera	  den	  underliggande	  process	  för	  vilken	  en	  vändpunkt	  är	  det	  slutgiltliga	  uttrycket.	   För	   att	   förstå	   betydelsen	   av	   en	   vändpunkt,	   oavsett	   om	   det	   är	   arbete,	  äktenskap	   eller	   militärtjänstgöring,	   så	   måste	   man	   i	   en	   större	   utsträckning	   förstå	   de	  bakomliggande	   processerna.	   Carlsson	  menar	   att	   dessa	   processer	   är	  minst	   lika	   viktiga	  som	  vändpunkten	  i	  sig,	  vilket	  även	  jag	  kommer	  att	  visa	  i	  denna	  uppsats.	  Ett	  upphörande	  kan	  innefatta	  en	  mängd	  sammankopplade	  händelser.	  Det	  kan	  vara	  tidigare	  erfarenheter	  eller	   andra	   händelser	   som	   är	   specifika	   för	   individen.	   Carlsson	   hävdar	   alltså	   att	  vändpunkter	   enbart	   är	   indirekt	   relaterade	   till	   förändring	   och	   att	  man	   därför	   ska	   vara	  försiktig	   med	   att	   beskriva	   förändringar	   som	   resultatet	   av	   enstaka	   och	   särskilda	  händelser.	  	  	  I	  syfte	  att	  förstå	  förändringsprocesser	  har	  Fuchs	  Ebaugh	  (1988)	  studerat	  vändpunkter.	  Hon	   konstaterar	   att	   vändpunkter	   är	   ett	   viktigt	   steg	   i	   beslutsprocessen	   som	   leder	   till	  förändring.	  För	  Fuchs	  Ebaugh	   innebär	  en	  vändpunkt	  en	  händelse	  som	  ökar	   individens	  medvetenhet	   kring	   faktumet	   att	   en	   förändring	   måste	   ske.	   Vändpunkten	   kan	   vara	  antingen	  en	  stor	  händelse	  i	  livet	  eller	  en	  händelse	  som	  verkar	  obetydlig	  men	  som	  ändå	  har	  en	   stor	   symbolisk	  betydelse	   för	   individen.	   I	   sin	  bok	  Becoming	  an	  ex,	  the	  process	  of	  
role	  exit	  redogör	  Fuchs	  Ebaugh	  (1988)	  för	  den	  förändringsprocess	  som	  leder	  till	  att	  man	  avslutar	   en	   roll.	   Hon	   fann	   att	   individer	   som	   går	   igenom	   denna	   process	   beskriver	  känslorna	  förknippade	  med	  processen	  som	  känslan	  av	  ångest,	  att	  vara	  i	  ett	  vakuum;	  att	  befinna	  sig	  både	   i	  dåtid	  och	   i	   framtid;	  att	  ha	  en	   fot	   i	   två	  olika	  världar.	  Vad	  som	  gjorde	  övergången	   till	   den	   nya	   rollen	   smidigare	   och	   mer	   lätthanterlig	   var	   de	   broar	   som	  individer	  hade	  byggt	  medan	  de	  var	  kvar	   i	  den	  gamla	  rollen.	  Dessa	  sociala	  band	  –	  eller	  broar	   som	   Fuchs	   Ebaugh	   kallar	   dem	   –	   tenderade	   att	   vara	   band	   till	   arbetskollegor,	  vänner,	  familjemedlemmar	  och	  eller	  människor	  med	  vilka	  man	  delade	  en	  hobby.	  Banden	  till	   familj	  och	  vänner	  var	  primära	   faktorer	  till	  att	  anpassningen	  till	  den	  nya	  rollen	  gick	  relativt	   smärtfritt.	   I	   många	   fall	   fungerade	   familjemedlemmar	   och	   vänner	   som	   ett	  känslomässigt	   stöd	   i	   samband	  med	  återintegreringen	   i	   samhället	  och	   för	   att	   skaffa	   ett	  arbete.	   De	   individer	   som	   helt	   saknade	   ett	   socialt	   stöd,	   och	   som	   upplevde	   att	   de	   var	  ensamma	  i	  sin	  situation,	  upplevde	  också	  en	  svårare	  anpassning	  till	  den	  nya	  rollen.	  	  Betydelsen	  av	  att	  ha	  ett	  starkt	  socialt	  stöd	  från	  familjemedlemmar	  såsom	  partner	  eller	  föräldrar	   i	   vägen	   ut	   från	   kriminalitet	   och	   i	   upprätthållandet	   av	   en	   laglydig	   livsstil	   är	  etablerat	  (Fuchs	  Ebaugh,	  1988;	  Sampson	  &	  Laub,	  1990;	  Byrne	  &	  Trew	  2008;	  Adorjan	  &	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Hong	  Chui,	  2012;	  Cid	  &	  Martí,	  2012).	   Sampson	  och	  Laub	   (1993)	   förknippas	  även	  med	  återfallsforskningen.	   De	  menar	   att	   vändpunkterna	   arbete,	   äktenskap	   och	  militärtjänst	  inte	   leder	   till	   en	   förändring	   av	   brottsligt	   beteende	   i	   sig	   utan	   att	   det	   snarare	   är	   den	  informella	  sociala	  kontrollen	  som	  dessa	   institutioner	  representerar	  som	  har	  betydelse.	  De	   menar	   att	   graden	   av	   investerat	   socialt	   kapital	   genom	   arbete	   och	   familj,	   vilka	  representerar	   den	   informella	   sociala	   kontrollen,	   bestämmer	   styrkan	   på	   de	   sociala	  banden	  och	  ju	  starkare	  sociala	  band	  desto	  mindre	  risk	  för	  brottsbenägenhet.	  	  	  Förhållandet	  mellan	   vuxnas	   sociala	   band	   och	   avhållsamhet	   från	   brott	   innebär	   att	   det	  sociala	  kapital	  som	  individen	  investerat	  genom	  familj,	  utbildning	  och	  arbete,	  som	  utgör	  den	   informella	   sociala	   kontrollen	   som	   nämnts,	   bidrar	   till	   minskad	   brottsbenägenhet.	  Individen	  har	  satt	  sig	  i	  en	  position	  där	  man	  har	  mycket	  att	  förlora	  på	  grund	  av	  de	  starka	  banden	   till	   sociala	   institutioner	   (Sampson	  &	  Laub	  1993).	  Byrne	  och	  Trew	  (2008)	   fann	  att	   deras	   intervjupersoner	   hade	   övervägt	   för	   och	   nackdelar	   med	   att	   fortsätta	   begå	  kriminella	  handlingar.	  De	  talade	  också	  om	  rädslor	  att	  åka	   fast	  och	  att	  åka	   in	   i	   fängelse	  som	  något	  som	  motiverade	  dem	  till	  att	  inte	  återfalla	  i	  brott.	  	  	  I	  linje	  med	  Sampson	  och	  Laub	  (1993)	  har	  Cid	  och	  Martí	  (2012)	  funnit	  att	  starka	  band	  till	  en	  ny	  partner	   kan	   leda	   till	   en	   förändrad	   livsstil.	  Även	  om	  de	   redan	   etablerade	   sociala	  banden	  till	   familj	   inte	   tidigare	  haft	  en	   förebyggande	  effekt	  och	   förhindrat	  ett	  brottsligt	  beteende,	   så	  kunde	  detta	   efter	   frigivning	   förändra	   förutsatt	   att	   familjen	  hade	   fungerat	  som	  ett	  stöd	  under	  fängelsetiden.	  Det	  påverkade	  då	  individen	  till	  förändring.	  De	  starka	  banden	   till	   en	   partner	   eller	   till	   familjen	   bidrar	   till	   att	   öka	   personens	   självförtroende	  vilket	   i	   sin	   tur	   ökar	   personens	   vilja	   att	   nå	   konventionella	   mål.	   Cid	   och	   Martí	   (2012)	  belyser	   självförtroendet	   som	  en	  nödvändig	   komponent	   i	   förändringen	   av	   en	   kriminell	  livsstil	  och	  för	  ett	  fortsatt	  upprätthållande	  av	  laglydighet.	  Ett	  bra	  självförtroende	  bidrar	  till	  att	  individen	  tar	  ansvar	  för	  sin	  egen	  situation	  genom	  att	  till	  exempel	  söka	  jobb	  eller	  byta	   umgängeskrets.	   Vidare	   så	   fann	   de	   att	   statligt	   stöd,	   från	   till	   exempel	  arbetsförmedlingen	   efter	   frigivning	   inte	   är	   tillräckligt,	   eftersom	   sådant	   stöd	   inte	  påverkar	   personens	   självförtroende,	   något	   de	   alltså	   menar	   krävs	   för	   att	   uppnå	  konventionella	  mål.	  	  Wright	  och	  Cullen	  (2006)	  tar	  utgångspunkt	  i	  Sampson	  och	  Laubs	  (1993)	  forskning	  och	  studerar	  sambandet	  mellan	  arbete	  och	  avhållsamhet	   från	  brott.	  De	  hävdar	  att	  det	   inte	  endast	   är	   arbetet	   i	   sig	   som	   gör	   att	   brottsbenägenheten	   minskar.	   Att	   börja	   på	   en	   ny	  arbetsplats	  innebär	  att	  bli	  introducerad	  till	  nya	  gemenskaper.	  Att	  träffa	  arbetskamrater	  som	   inte	   ägnar	   sig	   åt	   kriminalitet	   kan	   leda	   till	   att	   personen	  utvecklar	   ett	  mer	  positivt	  socialt	   nätverk.	   Det	   betyder	   att	   det	   tidigare	   umgänget	   vars	   tillvaro	   präglas	   av	  kriminalitet	  skulle	  minska.	  De	  konkluderade	  att	  arbetskamrater	  utgör	  en	  viktig	  källa	  till	  socialt	  kapital.	  	  	  	  Få	   studier	   har	   behandlat	   vänskapsrelationers	   betydelse	   för	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	  samt	  för	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  I	  tidigare	  forskning	  har	  	  vänskapsrelationer	   visat	   sig	   vara	   viktiga	   för	   individer	   då	   sådana	   öppnade	   dörrar	   till	  arbetsmarknaden	  (Adorjan	  &	  Hong	  Chui,	  2012;	  Cid	  &	  Martí,	  2012).	  Här	  talade	  man	  om	  vänskapsrelationer	   där	   vänner	   behandlar	   en	   väl.	   Samtidigt	   så	   har	   också	   gamla	  vänskapsrelationer	  varit	  en	  väg	  in	  på	  arbetsmarknaden.	  Forskning	  har	  dock	  visat	  att	  det	  kan	  finnas	  en	  rädsla	  för	  att	  lita	  på	  gamla	  vänner	  för	  att	  man	  vet	  att	  dessa	  vänner	  också	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kan	  vara	  kriminella	  och	  leda	  till	  ett	  återfall	  i	  kriminellt	  beteende.	  Vissa	  typer	  av	  arbeten	  kan	  också	  vara	  associerade	  med	  brottslighet	  (Wright	  &	  Cullen	  2006;	  Cid	  &	  Martí	  2012).	  	  Byrne	   och	   Trew	   (2008)	   utförde	   en	   kvalitativ	   studie	   med	   personer	   dömda	   till	  skyddstillsyn.	  De	  fann	  att	  det	  fanns	  en	  önskan	  att	  utveckla	  sociala	  relationer	  med	  vänner	  utan	   brottslig	   belastning	   och	   där	   den	   kriminella	   bakgrunden	   inte	   skulle	   ha	   någon	  betydelse	   för	   att	   kunna	   etablera	   en	   vänskap.	   Vänskapsrelationer	   skulle	   även	   fungera	  som	   ett	   stöd	   och	   uppmuntra	   personen	   till	   att	   sluta	   begå	   brott.	   Vidare	   så	   fann	   de	   att	  perioder	  av	  avbrott	  från	  kriminalitet	  tenderade	  att	  vara	  kortlivade	  om	  det	  inte	  samtidigt	  blev	  någon	   förändring	   i	  de	  sociala	  banden	   till	   familj.	   	   Slutligen	  så	  var	  vändpunkter	   för	  vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   mer	   personliga	   och	   fokuserade	   mer	   på	   interna	   processer,	  jämfört	  med	  de	  faktorer	  som	  gjorde	  att	  personen	  påbörjade	  en	  kriminell	  livsstil.	  Denna	  interna	  process	  kan	  relateras	  till	  vad	  Fuchs	  Ebaugh	  (1988)	  fann,	  att	  människor	  som	  går	  igenom	  en	  förändringsprocess	  upplever	  en	  känsla	  av	  ångest	  som	  kommer	  av	  känslan	  av	  att	  befinna	  sig	  i	  ett	  vakuum.	  	  	  Fuchs	   Ebaugh	   (1988)visade	   i	   sin	   studie	   om	   rollavslutande	   att	   före	   detta	   alkoholister	  hade	  förändrat	  sina	  sociala	  nätverk.	  Tidigare	  hade	  umgänget	  bestått	  av	  likasinnade	  med	  alkoholproblem.	  De	  uppgav	  att	  de	  föredrog	  detta	  umgänge	  huvudsakligen	  för	  att	  det	  var	  ett	   vedertaget	   beteendemönster	   och	   att	   de	   inte	   kände	   sig	   annorlunda	   eller	   utanför	  tillsammans	  med	  dem.	   Efter	   förändringen	   till	   att	   bli	   nykter	   alkoholist	   ansågs	   det	   som	  nödvändigt	  att	  förändra	  det	  sociala	  nätverket	  till	  att	  endast	  inkludera	  individer	  som	  inte	  drack	   alkohol.	   Det	   sociala	   nätverket	   utgjordes	   sedan	   av	   likasinnade	   individer	   då	   det	  fanns	  en	  förståelse	  och	  dessa	  personer	  kunde	  ge	  stötting	  i	  att	  inte	  återfalla.	  
Teoretiska	  utgångspunkter	  	  Det	  empiriska	  materialet	  har	  analyserats	  med	  hjälp	  av	  olika	  teorier	  och	  begrepp.	  I	  takt	  med	  insamlingen	  av	  empirin	  har	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna	  utvecklats	  då	  empirin	  öppnat	  upp	  nya	   infallsvinklar	  och	   tolkningar.	   	   Sociala	  världar	  är	  ett	   centralt	  begrepp	   i	  symbolisk	  interaktionistisk	  teoritradition	  och	  jag	  använder	  begreppet	  för	  att	  belysa	  den	  kriminella	   världens	   karaktär	  men	   också	   för	   betydelsen	   av	   nya	   sociala	   världar	   för	   att,	  efter	   beslutet	   att	   avsluta	   en	   kriminell	   karriär,	   upprätthålla	   ett	   laglydigt	   liv.	   Vänskap	  behandlas	   initialt	  på	  ett	  generellt	  plan	  där	  den	  centrala	   frågan	  är	  vad	  vänskap	  är.	  Där	  belyser	  jag	  olika	  teorier.	  Avsnittet	  om	  vänskap	  avslutas	  med	  att	  jag	  med	  utgångspunkt	  i	  litteraturen	  och	  mot	  bakgrund	  av	  mitt	  empiriska	  material	  presenterar	  en	  egen	  definition	  av	  vänskap	  som	  jag	  sedan	  använder	  mig	  av	  i	  analysen.	  Genom	  att	  jobba	  abduktivt	  mellan	  empiri	   och	   teori	   så	   blev	  mitt	   eget	   begrepp	   av	   vänskap	  mer	   passande	   för	  min	   analys.	  Begreppet	  vändpunkt	  utgör	  en	  teoretisk	  utgångspunkt,	  utifrån	  två	  perspektiv;	  dels	  som	  ett	  redskap	  för	  att	  identifiera	  händelser	  i	  mina	  intervjupersoners	  liv	  som	  tillskrivs	  stor	  betydelse	   för	  beslutet	  att	   lämna	  den	  kriminella	  världen.	  Dels	  använder	   jag	   litteraturen	  om	   vändpunkter	   för	   att	   teoretiskt	   förhålla	   mig	   till	   både	   den	   process	   som	   föregår	  vändpunkten,	  uppvaknandet,	  och	  den	  process	  som	  följer	  efter	  uppvaknandet	  då	  vänskap	  har	   visat	   sig	   ha	   en	   stor	   betydelse	   för	   upprätthållandet	   av	   ett	   laglydigt	   liv.	   Teorier	   om	  sociala	  band	  har	  visat	   sig	  användbara	   för	  att	   analysera	  båda	  processerna:	   vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  Slutligen	  använder	  jag	  identitet	  och	  berättelser	  som	  teoretiska	  begrepp.	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Sociala	  världar	  	  	  Människan	   är	   en	   social	   varelse	   och	   den	   sociala	   verkligheten	   innehåller	   mänskligt	  beteende	  och	  mänskliga	  känslor	  som	  bör	  vara	  i	  fokus	  för	  analysen	  (Trost	  &	  Levin	  2010).	  Det	   begreppet	   inom	   symbolisk	   interaktionism	   som	   jag	   använt	   är	   sociala	   världar.	   Ofta	  talas	  det	  om	  en	  teori	  i	  form	  av	  orsakssamband	  mellan	  en	  variabel	  och	  en	  annan.	  	  Sådana	  teorier	  är	  fokuserade	  på	  prediceringar.	  Detta	  är	  emellertid	  inte	  fallet	  med	  den	  symbolisk	  interaktionistiska	   teoritraditionen,	   inom	   vilken	   teorier	   och	   begrepp	   snarare	   används	  som	  verktyg	  för	  att	  förstå	  skeenden	  i	  den	  sociala	  verkligheten.	  	  	  Människans	  sociala	  samhörighet	  med	  andra	  människor	  eller	  grupper	  kan	  uttryckas	  som	  människors	   hemhörighet	   i	   olika	   sociala	   världar	   (Shibutani	   1955).	   En	   social	   värld	   är	  uppbyggd	   av	   en	   grupp	   människor	   som	   har	   gemensamma	   intressen	   och	   aktiviteter.	  Individer	   identifierar	   sig	   med	   andra	   individer	   vilka	   tillsammans	   utgör	   denna	   sociala	  värld	   där	   det	   finns	   en	   gemenskap,	   en	   känsla	   av	   tillhörighet;	   en	   ”vi”	   känsla.	   	   Sociala	  världar	   kan	   variera	   i	   storlek,	   vara	   lokala	   eller	   världsspridda.	   Till	   vissa	   råder	  inträdeskrav	   som	   speciella	   kvalifikationer,	   till	   exempel	   inom	   kriminella	   gäng	   eller	   i	  professionella	  sammansättningar.	  Inom	  världen	  råder	  särskilda	  normer	  och	  värderingar	  och	   speciella	   kommunikations	   system	   kan	   utvecklas.	   Alla	   världar	   har	   en	   egen	  karriärsstege	   och	   hierarki	   och	   vad	   som	   är	   högt	   värderat	   i	   en	   värld	   kan	   anses	  betydelselöst	   i	   en	   annan.	   	   Gemensamt	   för	   alla	   sociala	   världar	   är	   att	   de	   delar	   samma	  perspektiv	  av	  verkligheten	  och	  det	   finns	  en	  gemensam	  hållning	  gentemot	   livet.	  Ofta	  är	  en	  människa	  medlem	  i	  flera	  sociala	  världar	  och	  en	  social	  värld	  är	  inte	  statisk	  utan	  vilar	  på	  människors	  interaktioner	  och	  relationer	  vilket	  betyder	  att	  världar	  kan	  försvinna	  och	  nya	  kan	  uppstå.	  	  
	  Ett	   begrepp	   som	   används	   inom	   teorin	   om	   sociala	   världar	   är	   ”signifikanta	   andra”	  (Skårner	   2001).	   ”Signifikanta	   andra”	   är	   personer	   som	   är	   betydelsefulla	   för	   individen,	  och	  utgörs	  under	   livets	  gång	  av	  olika	  människor.	  Dessa	  betydelsefulla	  andra	  är	  viktiga	  att	   ha	   omkring	   sig	   då	   de	   fungerar	   som	   förebilder	   och	   påverkar	   individens	  föreställningsvärld.	  Avgörande	  för	  lojaliteten	  som	  en	  individ	  har	  till	  sin	  sociala	  värld	  är	  den	   emotionella	   styrkan	   på	   de	   sociala	   banden	   till	   de	   ”signifikanta	   andra”	   i	   världen	  (Skårner	  2001).	  Sociala	  världar	  består	  alltså	  av	  individer	  som	  utgör	  ”signifikanta	  andra”	  för	   varandra.	   Primärgrupper	   är	   grupper	   som	   kännetecknas	   av	   samarbete	   och	   social	  interaktion	   där	   interaktionen	   är	   känslomässigt	   förankrad	   (Shibutani	   1961).	   I	   sådana	  grupper	   är	   samvaron	   avslappnad.	   Det	   är	   genom	   dessa	   grupper	   som	   människans	  grundläggande	   uppfattningar	   och	   känslor	   skapas	   och	   vidmakthålls.	   Den	   klassiska	  primärgruppen	   är	   familjen,	   men	   familjen	   utgör	   inte	   automatiskt	   en	   primärgrupp,	   för	  vilket	  emotionell	  förankring	  krävs.	  	  	  	  Utgångspunkten	   för	  mig	   är	   att	  människan	   är	   en	   social	   varelse	   där	   interaktionen	  med	  andra	  människor	  formar	  oss	  till	  dem	  vi	  är.	  Social	  interaktion	  formar	  identiteten	  vilket	  är	  en	   ständigt	   pågående	   process.	   Sociala	   relationer	   har	   därför	   en	   subjektiv	   mening.	  Vänskap	  innebär	  sociala	  relationer	  människor	  emellan.	  Hur	  betydelsefull	  vänskapen	  är	  under	  vägen	  ut	  från	  kriminalitet	  och	  upprätthållandet	  av	  ett	  laglydigt	  liv	  är	  intressant	  att	  studera.	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Vad	  är	  vänskap?	  	  I	   litteraturen	   definieras	   vänskap	   av	   Alberoni	   (1984)	   som	   en	   djup,	   ömsesidig	   och	   fri	  relation,	  vilken	  han	  betecknar	  som	  en	  form	  av	  kärleksrelation.	  Nilsson	  (2007)	  menar	  att	  vänskap	  handlar	  om	  en	  emotionell	  relation,	  som	  inte	  är	  ’rationell’	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  den	   är	   inriktad	   på	   utbyte.	   Vänskapsrelationer	   är	   speciella	   på	   grund	   av	   dess	   frivilliga	  karaktär.	  Till	  skillnad	  från	  familjen/släkten,	  så	  är	  vänner	  något	  som	  man	  väljer.	  Vänskap	  betyder	  olika	  för	  olika	  personer,	  begreppet	  vänskap	  är	  således	  relativt	  och	  subjektivt	   i	  sin	  natur.	  De	  flesta	  människor	  har	  en	  bestämd	  uppfattning	  om	  vad	  vänskap	  är,	  även	  om	  de	  har	  svårt	  att	  förklara	  och	  precisera	  vad	  det	  är	  (Nilsson	  2007).	  Allan	  (1989)	  beskriver	  att	   vi	   människor	   tenderar	   att	   tänka	   på	   personer	   med	   mycket	   vänner	   som	   lyckliga	  personer	  och	  personer	  utan	  vänner	  som	  olyckliga	  och	  ensamma.	  Vänskapsrelationer	  är	  dynamiska	   och	   inte	   statiska	   till	   sin	   natur.	   Vänskap	   är	   inget	   självklart	   att	   få	   eller	   att	  behålla.	   Vänner	   kommer	   och	   går	   i	   takt	   med	   att	   livet	   och	   individen	   utvecklas	   och	  omvärlden	   förändras.	   Exempelvis	   så	   kan	   nya	   vänskaper	   bildas	   när	   en	   persons	   liv	  förändras	   på	   något	   sätt.	   Det	   nya	   tillståndet	   hos	   personen	   reflekteras	   i	   personens	  självbild	   och	   identitet	   vilket	   således	   gör	   att	   banden	   i	   de	   gamla	   vänskapsrelationerna	  bleknar	  och	  ersätts	  av	  nya	  relationer	  där	  den	  nya	  identiteten	  blir	  erkänd.	  	  	  	  Att	  ha	  nära	  relationer	  med	  andra	  människor	  ökar	  välbefinnandet	  för	  individen.	  Nära	  relationer	  är	  en	  källa	  till	  glädje,	  sorg,	  längtan	  och	  saknad	  (Nilsson	  2007).	  Innebörden	  av	  att	  ha	  en	  nära	  relation	  är	  att	  ha	  en	  samling	  känslor,	  bland	  annat	  närhet	  och	  ömhet.	  En	  relation	  är	  också	  en	  källa	  på	  bekräftelse	  att	  vi	  duger.	  Enligt	  Wettergren	  (2013)	  finns	  det	  hos	  människor	  ett	  medfött	  emotionellt	  grundat	  behov	  av	  att	  höra	  till	  och	  bli	  sedd,	  erkänd	  och	  bekräftad	  av	  andra.	  I	  en	  vänskapsrelation	  är	  dessa	  känslor	  framträdande,	  att	  bli	  bekräftad	  som	  någon	  i	  en	  relation	  är	  grundläggande	  för	  välbefinnandet.	  Ensam	  är	  man	  ingen,	  först	  i	  förhållandet	  med	  en	  annan	  människa	  blir	  man	  någon	  (Thunberg	  1981).	  Att	  bli	  bekräftad	  ger	  en	  känsla	  av	  tillhörighet	  och	  samhörighet.	  Vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  kännetecknas	  enligt	  Forkby	  och	  Liljeholm	  Hansson	  (2011)	  av	  ett	  sökande	  efter	  respekt,	  bekräftelse	  och	  att	  vara	  en	  del	  av	  ett	  sammanhang.	  	  Vänskap	  kan	  förstås	  som	  en	  interaktionsprocess	  som	  skapar	  och	  formar	  vår	  självbild	  och	  ger	  tilltro	  till	  oss	  själva	  genom	  att	  vår	  identitet	  erkänns	  av	  vänner	  (Allan	  1989).	  Vår	  självuppfattning	  är	  alltså	  påverkad	  av	  de	  relationer	  som	  vi	  har.	  De	  personer	  som	  vi	  betraktar	  som	  viktigast	  i	  våra	  liv	  är	  också	  de	  som	  påverkar	  vår	  självuppfattning	  mest.	  Vi	  tenderar	  att	  se	  oss	  själva	  som	  andra	  ser	  oss	  (Eysenck	  2004)	  och	  vi	  lär	  känna	  oss	  själva	  genom	  mötet	  med	  våra	  vänner	  (Alberoni	  1984).	  Vi	  upptäcker	  vad	  som	  är	  annorlunda	  hos	  vännen	  och	  följaktligen	  hos	  oss	  själva.	  På	  så	  sätt	  lär	  man	  sig	  andra	  sätt	  att	  vara	  på,	  vilket	  också	  kan	  leda	  till	  att	  man	  vill	  ändra	  på	  sig.	  Det	  som	  är	  annorlunda	  hos	  vännen	  kan	  få	  oss	  att	  se	  våra	  egna	  möjligheter.	  	  Vänskap	   kan	   ses	   som	   dels	   en	   individuell	   dels	   en	   social	   företeelse(Allan	   1989).	   På	  individuell	  nivå	   talar	  man	  oftast	  om	  vänskap	  som	  ett	   starkt	  band	  mellan	   två	  personer	  som	  trivs	  i	  varandras	  sällskap	  och	  där	  man	  kan	  vara	  ”sig	  själv”.	  Vänskap	  går	  enligt	  detta	  tankesätt	   att	   rangordna	   utifrån	   en	   närhetsdimension	   där	   ”bästa	   vän”	   står	   högst	   på	  skalan	   och	   ”bekant”	   är	   nederst	   på	   skalan.	   Människor	   kan	   ha	   ett	   bra	   förhållande	   till	  personer	   i	   sin	   närhet,	   som	   till	   exempel	   arbetskollegor	   eller	   grannar,	   utan	   att	   dessa	  definieras	  som	  vänner	  (Alberoni	  1984).	  Allan	  (1989)	  menar	  att	  frågor	  av	  mer	  personlig	  natur	   som	   personliga	   problem	   inte	   diskuteras	  med	   arbetskollegan,	   utan	  med	   en	   nära	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vän.	   I	   de	   fall	   när	   det	   till	   exempel	   kan	   gälla	   äktenskapsproblem,	   familjerelationer	   eller	  sjukdomar	  och	  dödsfall	  är	  det	  den	  närmaste	  vännen	  som	  vi	  känner	  förtroende	  för.	  Det	  är	  också	  den	  personen	  som	  vi	  tror	  känner	  oss	  allra	  bäst	  och	  som	  kan	  bistå	  med	  det	  bästa	  stödet.	  Vänskap	  kan	  också	  utvecklas	  mellan	  personer	  just	  för	  att	  en	  person	  bidrar	  med	  emotionellt	   stöd,	   det	   vill	   säga	   en	   vänskap	   kan	   utvecklas	   mellan	   människor	   som	   inte	  tidigare	  varit	  vänner	  på	  grund	  av	  att	  stöd	  ges	  vid	  ett	  specifikt	  tillfälle	  –	  när	  det	  som	  bäst	  behövs.	  	  	  Den	  vänskap	  vi	  tenderar	  att	  prata	  mindre	  om	  –	  men	  som	  visat	  sig	  ha	  störst	  betydelse	  för	  mig	  i	  analysen	  av	  de	  före	  detta	  kriminellas	  berättelser	  om	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  upprätthållandet	  av	  en	   laglydig	   livsstil	  –	  är	  vänskap	  som	  en	  social	  företeelse.	  Denna	  typ	  av	  vänskap	  gör	  att	  vi	  kan	  hantera	  oförutsedda	  händelser	  i	  vardagen	  och	  hjälper	  oss	  att	  behålla	   vår	   sociala	   identitet	   (Allan	   1989).	   Vänskap	   som	   social	   företeelse	   är	   inte	  jämförbar	   med	   den	   individuella	   vänskapen,	   då	   det	   när	   det	   gäller	   den	   senare	   är	   de	  emotionella	  banden	  som	  styr	  vänskapsrelationen.	  Vänskap	  som	  social	  företeelse	  bygger	  på	   kamratskap	   och	   sällskaplighet.	   Allan	   (1989)	   menar	   att	   denna	   form	   av	   vänskap	   är	  särskilt	   betydelsefull	   för	   exempelvis	   åldringar	   som	   av	   hälsoskäl	   blir	   fast	   hemma,	   för	  föräldralediga	  mödrar	  eller	  arbetslösa	  där	  social	  interaktion	  med	  andra	  minimeras.	  Den	  interaktionen	   och	   umgänget	   med	   vänner	   kan	   verka	   som	   en	   distraktion	   från	   mer	  allvarsamma	  angelägenheter	  i	  livet	  men	  den	  betyder	  också	  en	  tillhörighet	  där	  var	  och	  en	  får	  uttrycka	   sin	  personlighet.	  Vänskap	   som	  social	   företeelse	  har	  visat	   sig	   vara	  oerhört	  betydelsefullt	  för	  mina	  intervjupersoner,	  när	  det	  gäller	  processen	  som	  föregår	  och	  följer	  själva	  vändpunkten	  och	  processen	  att	  upprätthålla	  ett	  laglydigt	  liv.	  	  Den	  sociala	  vänskapen	  bygger	  på	  dels	  deltagande	  i	  sociala	  aktiviteter,	  dels	  kamratskap	  och	  intimitet	  (Allan	  1989).	  Det	  går	  att	  delta	  i	  sociala	  aktiviteter	  tillsammans	  med	  andra	  utan	   att	   dessa	   personer	   uppfattas	   som	   vänner.	   Till	   sådana	   personer	   delar	  man	   heller	  inte	  så	  mycket	  personlig	  information.	  På	  samma	  sätt	  är	  det	  också	  möjligt	  att	  människor	  kan	   dela	   kamratskap	   och	   intimitet	   utan	   att	   dela	   sociala	   aktiviteter,	   avstånd	   kan	   till	  exempel	   utgöra	   att	   en	   sådan	   möjlighet	   blir	   svår.	   Vänskap	   som	   social	   företeelse	   kan	  fungera	   som	   ett	   forum	   för	   kamratskap	   som	   är	   socialt	   belönande,	   bekräftande	   och	  integrativ	  för	  alla	  deltagande	  individer.	  Förutom	  att	  bistå	  med	  sällskaplighet	  så	  kan	  den	  sociala	  vänskapen	  även	  bistå	  med	  personligt	  stöd.	  I	  vardagliga	  situationer	  kan	  moraliskt	  och	  emotionellt	   stöd	  ges	  av	  alla	   i	   det	   sociala	  nätverket.	  Den	   sociala	  vänskapen	  brukar	  definieras	   i	   icke-­‐instrumentella	   termer,	   det	   vill	   säga	   som	   ett	   hjälpmedel;	   en	   resurs	   i	  processen	  att	  nå	  hittills	  ouppnådda	  mål.	  	  	  Min	  utgångspunkt	  när	  det	  kommer	   till	  vänskap	  var	  att	  man	   inte	  delar	  med	  sig	  av	  sina	  högst	   personliga	   känslor	   till	   andra	   än	   sina	   vänner.	   Min	   förförståelse	   av	   vänskap	   kan	  representera	  ett	  medel-­‐svensson	  perspektiv,	  ett	  perspektiv	  som	  dock	  har	  har	  utmanats	  under	   insamlingen	  av	  empirin.	  Den	  sällskapliga	  del	   som	  social	   interaktion	   för	  med	  sig	  har	  jag	  tidigare	  tagit	  för	  given,	  vilket	  jag	  tror	  att	  många	  människor	  gör.	  Social	  interaktion	  i	  allmänhet	  är	  viktig	  för	  oss	  människor	  bland	  annat	  för	  att	  vi	  därigenom	  blir	  bekräftade	  av	  andra	  och	  det	  är	  något	  som	  jag,	  genom	  analysen	  av	  empirin,	  kommit	  till	   insikt	  med.	  Förutom	   att	   min	   förförståelse	   om	   vänskap	   utmanades,	   så	   vill	   jag	   också	   belysa	  betydelsefulla	   känslor	   och	   fenomen	   i	   den	   sociala	   verklighet	   i	   vilken	   mina	  intervjupersoner	   interagerar.	   Jag	  utförde	  observationer	  på	  KRIS	  och	  NA.	   I	  dessa	  enkla	  sociala	   sammanhang,	   som	   till	   exempel	   NA	   mötet	   eller	   lunchrummet	   på	   KRIS,	   kan	   så	  mycket	  ovanliga	  berättelser	  och	  känslor	  förmedlas.	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  Under	   arbetet	   med	   uppsatsen	   blev	   det	   tydligt	   att	   ett	   nytt	   begreppsliggörande	   av	  vänskap	  behövdes	  som	  tar	  fasta	  på	  vänskap	  om	  en	  social	  företeelse.	  Med	  mitt	  empiriska	  material	   som	  utgångspunkt	   tillsammans	  med	   tidigare	  definitioner	   av	  Alberoni	   (1984),	  Allan	   (1989)	   och	  Nilsson	   (2007)	   utvecklade	   jag	   en	   egen	   definition	   som	   jag	   använde	   i	  analysen.	   Jag	   definierar	   vänskapsrelationen	   som	   en	  emotionell	   relation	  som	  baseras	  på	  
tillit.	  En	  fri	  relation	  som	  inte	  är	  inriktad	  på	  utbyte	  utan	  utgör	  ett	  forum	  där	  man	  känner	  
tillhörighet	  och	  således	  upplever	  bekräftelse.	  	  	  
Vändpunkter	  	  Jag	   är	   intresserad	  av	   att	  undersöka	  vänskapens	  betydelse	   för	   vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  samt	  dess	   betydelse	   för	   att	   upprätthålla	   en	   laglydig	   livsstil.	  Min	   avsikt	   är	   att	   använda	  begreppet	  om	  vändpunkter	  utifrån	  två	  perspektiv.	  Dels	  kommer	  jag	  att	  använda	  teorier	  om	   vändpunkter	   som	   företeelse	   för	   att	   förstå	   inte	   bara	   vändpunkterna	   i	   sig,	   som	  enskilda	   och	   betydelsefulla	   händelser,	   utan	   också	   de	   processer	   som	   både	   föregår	   och	  följer	  efter	  vändpunkten.	  Här	  använder	  jag	  Sampson	  och	  Laubs	  livsloppsperspektiv	  och	  Helen	   Rose	   Fuchs	   Ebaughs	   tydliggörande	   av	   vikten	   av	   att	   ”bygga	   broar”	   och	   ”broar”	  mellan	   sociala	   världar	   som	   något	   som	   möjliggör	   vändpunkter.	   Dels	   använder	   jag	  begreppet	  vändpunkter	  för	  att	  i	  mitt	  empiriska	  material	  identifiera	  särskilda	  händelser	  som	  får	  avgörande	  betydelse	   i	  mina	   intervjupersoners	   liv,	   för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet.	  Då	   hämtar	   jag	   inspiration	   från	   Fuchs	   Ebaugh	   och,	   i	   mindre	   utsträckning,	   Robert	  Sampson	  tillsammans	  med	  John	  Laub.	  
Att	  identifiera	  vändpunkter	  	  Enligt	   Fuchs	   Ebaugh	   (1988)	   har	   vändpunkter	   en	   central	   funktion	   i	   beslutfattande	  processen	   och	   är	   därför	   av	   stor	   betydelse.	   En	   vändpunkt	   ökar	  medvetenheten	   om	   att	  gamla	   mönster	   inte	   längre	   fungerar,	   har	   misslyckats	   eller	   att	   dessa	   inte	   längre	   är	  tillfredställande.	   Individer	   kan	   då	   se	   en	   möjlighet	   till	   nya	   antaganden	   i	   livet.	  Vändpunkter	  har	  positiva	  funktioner	  i	  förändringsprocessen.	  Fuchs	  Ebaugh	  hävdar	  i	  sin	  bok	  Becoming	  an	  ex,	  the	  process	  of	  role	  exit	  att	  det	  finns	  flera	  olika	  typer	  av	  vändpunkter;	  (1)	   Specifika	   händelser,	   (2)	   ”droppen	   som	   fick	   bägaren	   att	   rinna	   över”,	   (3)	  tidsorienterade	   faktorer,	   (4)	   ursäkter,	   och	   (5)	   antingen	   eller	   alternativ.	   Specifika	  händelser	  relaterar	  till	  händelser	  i	  livet	  som	  tydligt	  skiljer	  sig	  från	  andra	  händelser	  då	  de	  ofta	   resulterar	   i	  en	  känsla	  av	  ambivalens	   i	   relation	   till	  den	  nuvarande	  situationen.	  Det	  kan	  vara	  signifikanta	  händelser	  men	  det	  kan	  också	  vara	  händelser	  som	  är	  obetydliga	  för	  åskådaren	   men	   som	   ändå	   har	   en	   viktig	   symbolisk	   betydelse	   i	   individens	  beslutsfattandeprocess.	  Vändpunktsstrategin	  ”droppen	  som	  fick	  bägaren	  att	  rinna	  över”	  är	   resultatet	   av	   att	   ett	   flertal	   samverkande	   händelser	   inträffar	   vilket	   gör	   att	   känslor	  långsamt	  byggs	  upp,	  vilka	  såsmåningom,	  när	  ’bägaren	  rinner	  över’,	  leder	  till	  avslut.	  Det	  kan	  vara	   tillsynes	  obetydliga	  händelser	   som	   får	  bägaren	  att	   rinna	  över	  vilka	  ändå	  blir	  betydelsefulla	   efter	   en	   lång	   process	   av	   tvivel	   och	   osäkerhet.	   	   Vidare	   kan	   ursäkter	  användas	   för	   att	   förändra	   ett	   beteende.	   Ursäkter	   utgör	   vändpunkter	   när	   personer	  använder	  en	  ursäkt	  för	  att	  bryta	  upp	  ett	  pågående	  beteende.	  Dessa	  ursäkter	  härstammar	  ofta	   ifrån	   händelser	  men	   det	   är	   också	   vanligt	   att	   någon	   professionell	   eller	   auktoritär	  person	  gjort	  klart	  att	  välbefinnandet	  och	  hälsan	  kräver	  ett	  avslut	  av	  pågående	  beteende	  eller	   situation.	   Antingen	   eller	   alternativ,	   sista	   vändpunkten,	   utgörs	   av	   vägskäl	   som	  personen	   kommer	   till	   någon	   gång	   under	   sin	   ’avslutandeprocess’.	   Oavsett	   vilken	  vändpunkt	  så	  är	  vändpunktens	  funktion	  densamma.	  Vändpunkten	  används	  av	  individen	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för	  att	  rättfärdiga	  och	  rationalisera	  beslutet,	  men	  vändpunkter	  har	  också	  funktionen	  att	  interna	   känslomässiga	   och	   sociala	   resurser	   mobiliseras	   för	   att	   kunna	   genomföra	  förändringsprocessen	  enligt	  Fuchs	  Ebaugh.	  Att	  kunna	  identifiera	  vändpunkterna	  i	  mina	  intervjupersoners	   berättelser	   är	   centralt	   för	   min	   studie.	   När	   jag	   har	   identifierat	  vändpunkten	  så	  ger	  det	  mig	  möjligheten	  att	  urskilja	  andra	  viktiga	  processer	  som	  föregår	  och	  följer	  vändpunkten.	  Det	  är	  i	  dessa	  processer	  som	  vänskapens	  betydelse,	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  samt	  för	  upprätthållandet,	  eventuellt	  är	  framträdande.	  	  	  	  Sampson	   and	   Laub	   (1993)	   identifierade	   viktiga	   vändpunkter	   i	   en	   individs	   liv.	   De	  konstaterade	  att	  få	  ett	  arbete,	  att	  gifta	  sig	  och	  att	  påbörja	  militärtjänst	  innebär	  händelser	  som	  kan	  bidra	  till	  en	  förändring	  i	  individens	  brottsliga	  beteende.	  	  
Vändpunkter	  som	  kulmen	  på	  en	  process	  	  	  Den	   teoretiska	   modell	   som	   Sampson	   and	   Laub	   (1993)	   föreslår	   bygger	   på	   ett	  livscykelperspektiv.	   	   Under	   hela	   livscykeln	   finns	   vändpunkter	   och	   processer	   som	   får	  livet	  att	  ta	  en	  annan	  riktning.	  De	  belyser	  att	  faktorer	  som	  härstammar	  från	  barndomen,	  tillsammans	   med	   eventuella	   händelser	   genom	   livet,	   betyder	   något	   i	   vägen	   ut	   från	  kriminalitet.	  Centrala	  begrepp	  i	  deras	  modell	  är	  trajectory,	  som	  på	  svenska	  översätts	  till	  levnadsbana,	   och	   transitions,	   där	   den	   svenska	   översättningen	   är	   övergångar.	  	  Levnadbanor	   utgörs	   av	   ett	   mönster	   av	   beteende	   i	   livet	   som	   till	   exempel	   arbete	   och	  äktenskap	  eller	  kriminalitet.	  En	  levnadsbana	  utgörs	  alltså	  av	  summan	  av	  de	  beteenden	  som	  individer	  har	  och	  hur	  de	   lever	  sitt	   liv.	  Levnadsbanan	  är	  märkt	  av	  övergångar	  som	  utgörs	  av	  händelser	   i	   livet.	  Övergångar	  som	  till	  exempel	  nytt	   jobb	  eller	  att	  bli	   förälder	  kan	  komma	  att	   utgöra	   vändpunkter	   som	   leder	   till	   en	  ny	   levnadsbana.	   Enligt	   Sampson	  och	   Laub	   anses	   viktiga	   vändpunkter	   vara	   äktenskap,	   arbete	   och	   militärtjänst.	   Alla	  övergångar	  innebär	  inte	  att	  en	  vändpunkt	  genereras	  utan	  man	  kan	  till	  exempel	  göra	  en	  övergång	  till	  ett	  nytt	  arbete	  eller	  in	  i	  en	  ny	  familjekonstellation	  utan	  att	  man	  slutar	  sin	  kriminella	   livsstil.	   Förutsättningen	   för	   att	   en	   övergång	   genererar	   en	   vändpunkt	   och	  efterföljande	  förändring	  är	  enligt	  Sampson	  och	  Laub	  (1993)	  att	  det	  är	  en	  händelse	  som	  förstärker	   de	   sociala	   banden	   till	   socialiserande	   institutioner	   som	   familj,	   skola	   och	  arbete,	  vilka	  representerar	  betydande	  informell	  social	  kontroll.	  Kontrollen	  upprätthålls	  genom	   personliga	   relationer	   mellan	   människor.	   Sampson	   och	   Laub	   (1990)	   betonar	  betydelsen	  av	  sociala	  band.	  I	  nästkommande	  avsnitt	  redogör	  jag	  detta	  mer	  explicit.	  	  
Sociala	  band	  	  	  Sociala	  band	  som	  begrepp	  har	  relevans	  både	  för	  analysen	  av	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  när	  det	  gäller	  upprätthållandet	  av	  en	   laglydig	   livsstil.	  Travis	  Hirschi	   (1969)	   ställde	   sig	  frågan	  varför	  människor	  inte	  begår	  brott	  och	  menar	  att	  risken	  för	  brottsligt	  beteende	  är	  mindre	  om	  individens	  sociala	  anknytning	  till	  det	  konventionella	  samhället	  är	  stark.	  Hirschi	   identifierade	  de	   sociala	   faktorer	   som	   reglerade	  om	  ett	   brott	   skedde,	   vilka	  han	  beskriver	   som	   sociala	   band.	  Hirschi	   uppger	   fyra	   orsaker	   till	   att	   sociala	   band	   fungerar	  brottsreducerande:	   (1)	   Anknytning	   till	   personer	   i	   det	   sociala	   nätverket	   som	  kännetecknas	   av	   en	   värme	   och	   omtanke,	   (2)	   Åtaganden	   innebär	   engagemang	   i	  samhälleliga	   livsmål	   så	   som	   utbildning	   och	   arbete,	   (3)	   Delaktighet	   i	   konventionella	  aktiviteter	  såsom	  exempelvis	  i	  skola,	  arbete	  och	  föreningsaktiviteter,	  (4)	  Övertygelse	  om	  
samhällsordningens	  legitimitet	  vilket	  innebär	  positiva	  attityder	  till	  lagar	  och	  regler.	  	  De	   sociala	   banden	   fungerar	   som	   en	   länk	  mellan	   individer	   och	   samhället.	   Den	   sociala	  exkludering	   som	   svaga	   sociala	   band	   innebär	   medför	   att	   individen	   inte	   berörs	   av	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samhällets	  reaktioner	  på	  avvikande	  beteende,	  vilket	  alltså	  underlättar	  normbrott,	  vilka	  ersätter	  legala	  handlingsalternativ	  och	  ses	  som	  ett	  bättre	  alternativ	  (Nilsson	  2002).	  Sampson	  och	  Laub	  (1990)	  ämnar	  också	  förklara	  avhållsamhet	  från	  brott.	  De	  menar	  att	  avsaknad	   av	   socialt	   kapital	   är	   detsamma	   som	   svaga	   sociala	   band.	   Socialt	   kapital	   kan	  beskrivas	   som	   summan	   av	   den	   tillit	   som	   individer	   har	   till	   varandra	   och	   till	   andra	  samhällsinstitutioner.	   Vad	   som	   bestämmer	   graden	   av	   informell	   social	   kontroll	   på	  individnivå	  är	  det	   investerade	  sociala	  kapitalet.	  Om	   individer	   investerat	  socialt	  kapital	  och	   stärkt	   de	   sociala	   banden	   till	   familj	   och	   arbete,	   som	   utgör	   en	   del	   av	   den	   sociala	  informella	   kontrollen,	   så	   motverkas	   brottsliga	   handlingar.	   Sociala	   band	   skapar	  förväntningar	   på	   individen	   vilket	   innebär	   att	   en	   återgång	   till	   att	   begå	   kriminella	  handlingar	   skulle	   medföra	   betydande	   kostnader	   för	   individen.	   En	   individ	   som	   inte	  investerat	   och	   följaktligen	   har	   svaga	   band	   har	   också	   lättare	   att	   återfalla	   i	   kriminalitet	  igen.	  	  	  Som	  Sampson	  och	  Laub	   tidigare	  betonat	   är	   äktenskap,	   arbete	   eller	  militärtjänstgöring	  viktiga	  vändpunkter.	  Dock	  är	  det	  inte	  till	  exempel	  äktenskap	  per	  se	  som	  bidrar	  med	  den	  struktur	   som	   antas	   öka	   den	   informella	   sociala	   kontrollen	   och	   motverka	   brottslighet,	  utan	   det	   är	   den	   starka	   anknytningen	   och	   de	   känslomässiga	   banden	   till	   partnern	   som	  äktenskapet	  representerar	  som	  bidrar	  till	  en	  minskat	  brottsbenägenhet.	  På	  samma	  sätt	  så	   ökar	   inte	   den	   informella	   sociala	   kontrollen	   av	   att	   inneha	   ett	   arbete	   utan	   det	   är	   de	  faktorer	  som	  stabilitet,	   struktur	  och	  engagemang	  som	  ett	  arbete	  representerar	  som	  är	  av	   vikt.	   	   I	   en	   arbetssituation	   är	   det	   de	   relationer	   som	   kännetecknas	   av	   skyldigheter,	  förväntningar	  och	  ett	  ömsesidigt	  beroende	  av	  varandra	  som	  verkar	  brottsförebyggande.	  	  	  Även	   Fuchs	   Ebaugh	   (1988)	   beskriver	   att	   de	   band	   som	   individer	   har	   till	   andra	   viktiga	  personer	   i	  sin	  närhet	  är	  oerhört	  betydelsefulla.	  Fuchs	  Ebaugh	  refererar	  här	  till	  ”broar”	  som	   individen	   bygger.	   Dessa	   broar	   kan	   utgöras	   av	   relationer	  med	   familjemedlemmar,	  vänner,	  arbetskamrater	  eller	  personer	  som	  man	  delar	  hobbys	  med.	  Det	  finns	  en	  direkt	  koppling	  mellan	  kvalitén	  på	  broarna	  och	  graden	  av	  anpassning	  till	  och	  glädje	  i	  den	  nya	  rollen	  som	  följer	  på	  ett	  avslut.	  Individer	  som	  saknar	  ett	  socialt	  stöd	  i	  form	  av	  relationer	  till	  andra	  människor	  under	  förändringsprocessen	  har	  svårigheter	  att	  anpassa	  sig	  till	  den	  nya	  rollen.	  
Identitet	  och	  berättelser	  	  Narrativ	  teori	  bygger	  på	  att	  mänsklig	  förståelse	  har	  en	  narrativ	  form.	  	  Ett	  narrativ	  är	  en	  berättelse,	   ofta	   berättad	   kronologiskt,	   som	   berättas	   med	   utgångspunkt	   i	   individens	  subjektiva	  perspektiv.	  Den	  innehåller	  en	  början	  och	  ett	  slut,	  karaktärer,	  miljöer	  och	  en	  omgivning.	   Det	   narrativa	   synsättet	   skiljer	   sig	   åt	   mellan	   utövare,	   dock	   så	   finns	   ett	  grundantagande	  som	  delas	  av	  alla	  förespråkare,	  nämligen	  att	  vi	  människor	  strukturerar	  våra	  erfarenheter	  huvudsakligen	  genom	  narrativ	  eller	  berättelser	  (Gubrium	  &	  Holstein	  2008).	  	  Narrativ	  teori	  belyser	  att	  det	  sociala	  livet	  i	  sig,	  och	  inte	  bara	  redogörelser	  för	  det,	  är	   en	   fråga	   om	   narrativ	   (Robertsson	   2012).	   	   Inom	   psykologin	   ses	   narrativ	   som	   den	  främsta	  form	  genom	  vilken	  mänsklig	  erfarenhet	  ges	  mening;	  som	  en	  kognitiv	  process,	  en	  aktiv	   mental	   operation.	   Individens	   identitet	   formas	   genom	   berättelser	   och	   våra	  identiteter	  är	  inte	  givna	  utan	  kan	  också	  omformas	  genom	  berättelser	  (McAdams	  2006).	  Identiteten	  är	  produkten	  av	  självets	  reflekterande	  över	  sig	  själv.	  En	  individs	  identitet	  är	  också	   individens	   livshistoria	   (Gubrium	   &	   Holstein	   2008).	   Livshistorien	   och	   självet	  utvecklas	  parallellt	  inom	  ramen	  för	  berättelser	  om	  vad	  individen	  har	  upplevt.	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Narrativ	   etnografi	   som	   metod	   refererar	   till	   att	   beskriva	   och	   tolka	   berättelser.	   Inom	  samhällsvetenskaplig	   kvalitativ	   forskning	   talas	   det	   om	   ”den	   narrativa	   vändningen”.	  Gubrium	  och	  Holstein	  (2008)	  menar	  att	  det	  handlar	  om	  två	  narrativa	  vändningar.	  Den	  första	   innebar	   att	   fokus	   kom	   att	   riktas	   på	   innehållet	   i	   berättelser	   och	   hur	   berättelser	  organiseras.	   Den	   andra	   narrativa	   vändingen,	   vilken	   Gubrium	   och	   Holstein	   (2008)	  särskilt	   intresserar	   sig	   för,	   betonar	   betydelsen	   av	   det	   sociala	   sammanhanget	   eller	  omgivningen	   för	   hur	   berättelser	   berättas.	   Berättelser	   är,	   som	   Gubrium	   och	   Holstein	  uttrycker	  det,	  fönster	  mot	  speciella	  sociala	  världar1.	  Min	  studie	  bygger	  på	  intervjuer	  där	  intervjupersoner	   fritt	   berättar	   om	   sitt	   liv	   som	   kriminell	   och	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet.	  Innehållet	   i	   berättelsen	   och	   berättelsens	   struktur	   är	   förstås	   viktiga	   aspekter	   att	   ta	  hänsyn	   till	   i	   analysen,	  men	   lika	  viktigt	  är	  även	  de	  omgivningar	  eller	  de	  sociala	  världar	  som	  jag	  får	  tillgång	  till	  genom	  berättelserna	  och	  som	  formar	  dem.	  De	  sociala	  världarna	  som	  skildras	  i	  min	  studie	  är	  formade	  utifrån	  mina	  intervjupersoners	  brokiga	  bakgrund.	  De	   kan	   alla	   sägas	   ha	   liv	   som	   på	   intet	   sätt	   liknar	   det	   som	   är	   vanligt	   för	   de	   flesta	  människor.	   Den	   sociala	   världen	   som	   intervjupersonerna	   levde	   i	   som	   kriminella	   kan	  betecknas	  som	  mindre	  trygg	  och	  där	  vardagen	  präglas	  mer	  av	  dagshändelser	  än	  av	  en	  planerad	  struktur.	  Denna	  otrygghet	  formar	  mina	  intervjupersoner	  och	  deras	  berättelser,	  exempelvis	  utsätts	  de	  under	  sina	  kriminella	  liv	  för	  händelser	  som	  är	  både	  psykiskt	  och	  fysiskt	   skadliga,	   vilka	   återberättas	  med	   en	   slags	   likgiltighet,	   vilket	   jag	   inte	   tror	   skulle	  varit	  fallet	  om	  en	  person	  som	  inte	  levt	  ett	  sådant	  tufft	  liv	  blivit	  utsatt	  för	  något	  liknande.	  	  	  I	  de	  sociala	  världar	  som	  KRIS	  och	  NA	  utgör	  samlas	  dessa	  likasinnade	  personer	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  enskilda	  erfarenheter	  avdramatiseras.	  Intervjupersonerna	  känner	  att	  de	  är	  en	  i	  mängden	  av	  personer	  med	  erfarenheter	  av	  dramatiska	  händelser	  och	  det	  blir	  då	  mindre	  viktigt	  att	  framhäva	  sin	  egen	  känsla	  kring	  det	  dramatiska	  som	  skett.	  Detta	  får	  till	  följd	  att	  berättelserna	  blir	  präglade	  av	  en	  slags	  likgiltighet	  i	  berättandet	  om	  utifrån	  sett	  hemska	  händelser.	  Att	  förflyttas	  ut	  ifrån	  själva	  berättelsen	  till	  omgivningen	  och	  miljön	  i	  vilken	  berättelsen	  skapas	  tillåter	  mig	  att	  få	  en	  djupare	  inblick	  i	  livsstilarna	  hos	  mina	  intervjupersoner.	  Det	  är	  omöjligt	  att	  förstå	  berättelser	  om	  man	  inte	  tar	  hänsyn	  till	  omgivningarna	  i	  vilka	  berättelser	  formas	  och	  berättas.	  Den	  andra	  ”narrativa	  vändningen”	  öppnade	  upp	  för	  fler	  metoder	  för	  datainsamling	  och	  betonade	  vikten	  av	  att	  förutom	  att	  genomföra	  intervjuer	  också	  observera	  de	  miljöer	  som	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  hur	  berättelser	  tar	  form.	  Därför	  använder	  jag	  både	  intervjuer	  och	  observationer	  i	  min	  studie.	  På	  ett	  liknande	  sätt	  som	  jag	  kommer	  att	  använda	  narrativ	  metod	  så	  har	  den	  använts	  tidigare.	  Forskare	  har	  försökt	  förstå	  individers	  erfarenheter	  genom	  ett	  livscykel	  perspektiv	  där	  fokus	  varit	  på	  de	  händelser	  som	  inneburit	  förändringar	  i	  livscykeln	  (Gubrium	  &	  Holstein	  2008).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Gubrium	   och	   Holstein	   exemplifierar	   genom	   att	   referera	   till	   boken	   The	   Jack	   Roller	   som	   innehåller	  berättelsen	  om	  Stanley.	  Stanley	  är	  en	  ung	  pojke	  som	  lever	   i	  ett	   fattigt	  och	  kriminellt	  område	   i	  de	  sämre	  delarna	  av	  Chicago.	  Han	  lever	  ett	  hårt	  liv	  där	  han	  får	  sitt	  levebröd	  genom	  att	  stjäla	  från	  berusade	  män	  som	  precis	   fått	   sin	   lön.	  Clifford	  Shaw	   (1930)	  bokens	   författare	  har	   sammanställt	   Stanleys	  berättelse	  och	  det	  blir	  tydligt	  hur	  den	  sociala	  världen	  som	  Stanley	  lever	  i	  formar	  hans	  livsberättelse.	  Shaw	  menar	  i	  boken	  att	  det	  är	  omöjligt	  att	  förstå	  Stanleys	  brottsliga	  bana	  och	  liv	  om	  man	  inte	  utgår	  från	  den	  kultur	  eller	  sociala	  kontexten	   där	   Stanleys	   liv	   utspelar	   sig.	   Vidare	   så	   är	   inte	   Stanleys	   berättelse	   endast	   en	   berättelse	   om	  honom	   själv	   utan	   en	   berättelse	   om	   ett	   socialt	   sammanhang.	   Berättelsen	   har	   individuella	   händelser	  specifika	   för	   Stanley	   men	   framför	   allt	   så	   tydliggör	   den	   hur	   det	   sociala	   självet	   och	   omgivningen	   sker	  parallellt.	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Metod	  
I	   följande	  avsnitt	  kommer	   jag	  att	   redogöra	  min	  metod,	  det	  vill	   säga	  narrativ	  etnografi.	  Min	  ambition	  har	  vidare	  varit	  att	  låta	  föreliggande	  studie	  präglas	  av	  en	  abduktiv	  ansats.	  En	  process	  där	  ett	   växelspel	   sker	  mellan	   teori	  och	  empiri.	  Det	   innebär	  en	  process	  där	  forskaren	   tränger	   in	   i	   empirin	   med	   teoretiska	   förkunskaper	   och	   där	   dessa	   sedan	  påverkar	   varandra.	   Utvecklandet	   av	   min	   definition	   av	   vänskap	   är	   resultatet	   av	   den	  abduktiva	   processen.	   Slutligen	   görs	   etiska	   överväganden	   och	   frågor	   gällande	   validitet	  och	  generaliserbarhet	  kommer	  att	  behandlas.	  	  
Narrativ	  etnografi	  	  
”Vem	   har	   någonsin	   hört	   om	   en	   historia	   som	   berättas	   ingenstans	   eller	   inte	   vid	   något	  
tillfälle”	  (Gubrium	  &	  Holstein	  2008,	  s.	  250)	  	  	  	  Narrativ	  etnografi	  handlar	  om	  att	  beskriva	  och	  tolka	  berättelser.	  Gubrium	  och	  Holstein	  (2009)	  förespråkar	  en	  metod	  som	  förutom	  ett	  fokus	  på	  berättelsen	  i	  sig	  även	  inkluderar	  studier	   av	   omständigheterna	   och	   aktörerna	   som	   formar	   och	   skapar	   narrativen.	  Vanligtvis	   så	  görs	   ingen	  skillnad	  mellan	  berättelser	  och	  den	  process,	  det	   sammanhang	  och	  den	  miljö	  i	  vilken	  berättelsen	  skapas.	  Enligt	  Gubrium	  och	  Holstein	  (2009)	  så	  måste	  forskaren	   samla	   detaljerad	   data	   om	   den	  miljö	   i	   vilken	   narrativen	   skapas.	   Detaljer	   om	  interaktioner	  och	  kontexter	  måste	  noteras.	  Mina	  observationer	  utfördes	  därför	  genom	  att	   jag	   vistades	   i	   den	   miljö	   där	   intervjuerna	   med	   personerna	   ägt	   rum.	   Information	  samlades	  in	  både	  vid	  vistelserna	  och	  intervjutillfällen	  för	  att	  tydliggöra	  och	  hjälpa	  till	  att	  förklara	  de	  svar	  som	   jag	   får	   ifrån	  mina	   intervjuer.	  Miljön	   i	  vilken	  en	  berättelse	  skapas	  förmedlar	  också	  berättelsernas	  betydelser	  (Gubrium	  &	  Holstein	  2009).	  När	  man	  som	  jag	  använder	  metoden	  narrativ	  etnografi	  behövs	  således	  både	  intervjuer	  med	  ex-­‐kriminella	  och	  observationer	  av	  det	  sammanhang	  och	  den	  miljö	  där	  intervjun	  som	  berättelse	  kom	  till	  och	  där	  intervjupersonerna	  ofta	  vistas.	  	  	  Narrativ	   etnografi	   som	   metod	   innefattar	   analysen	   av	   innehållet	   i	   berättelserna	   samt	  kontexten	  i	  vilken	  berättelsen	  berättas.	  Enligt	  Gubrium	  och	  Holstein	  (2008)	  skall	  miljön	  och	   tillfället	   i	   vilken	  berättelsen	   skapas	   ses	  och	  granskas	   som	  en	  egen	  process.	  Denna	  process	   som	   formar	   narrativet	   är	   minst	   lika	   viktigt	   att	   ta	   i	   beaktande	   som	   själva	  innehållet	   i	   berättelsen.	   Vid	   en	   intervju	   så	   inkluderar	   inte	   transkriberingen	   av	   en	  berättelse	   särskilt	  mycket	   information	   om	  miljön	   eller	   de	   diskurser,	   sätt	   att	   tala	   eller	  sätt	  att	  tänka	  vilket	  präglar	  denna,	  inte	  heller	  vad	  som	  undviks	  att	  tala	  om	  eller	  vad	  som	  rynkas	  pannan	  åt	  för	  att	  nämna	  exempel.	  	  	  Narrativ	  metod	   innebär	   för	  mig	   ett	   samspel	  mellan	   intervjuer	   och	   observationer	   som	  datainsamlingsmetod.	   Observationer	   ger	  mig	   data	   som	   tillsammans	  med	   intervjuerna	  ger	  ett	  rikt	  underlag	  för	  analysen	  av	  betydelsen	  av	  vänskap	  vid	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  samt	   dess	   betydelse	   för	   ett	   upprätthållande.	   Jag	   har	   intervjuat	   tio	   personer	   med	   en	  bakgrund	  av	  kriminalitet	  och	  missbruk.	  Dessa	  personer	  har	   jag	  kommit	   i	  kontakt	  med	  genom	   Kriminellas	   revansch	   i	   samhället	   (KRIS)	   och	   Anonyma	   narkomaner	   (NA).	  Intervjuerna	   har	   ägt	   rum	   i	   de	   lokaler	   där	   föreningarna	   håller	   till.	   Jag	   har	   under	   hela	  arbetet	   med	   intervjuerna	   haft	   ett	   förhållningssätt	   som	   baserats	   på	   de	   teoretiska	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utgångspunkter	   som	   narrativ	   etnografi	   ger.	   Detta	   förhållningssätt	   har	   använts	   såväl	  under	  förberedelserna	  som	  under	  intervjuerna.	  Min	  ambition	  är	  att	  förstå	  de	  subjektiva	  världar	  som	  mina	  intervjupersoner	  upplever.	  Jag	  måste	  ta	  mig	  ut	  ifrån	  själva	  berättelsen	  till	   att	   koncentrera	   mig	   på	   individen	   som	   berättar	   och	   de	   sociala	   sammanhang	   och	  miljöer	  som	  denne	  ingår	  i.	  För	  att	  skapa	  denna	  förståelse	  så	  krävs	  en	  nära	  observation	  där	  jag	  riktar	  uppmärksamheten	  på	  hur	  berättelsen	  skapas	  och	  formas.	  Observationerna	  har	   således	   utförts	   i	   dessa	   miljöer	   där	   intervjuerna	   har	   ägt	   rum.	   En	   intervjupersons	  berättelse	  påverkas	   av	   yttre	   omständigheter.	   Exempelvis	   av	  hur	  och	  när	   den	  berättas,	  
var	  i	  det	  vardagliga	  livet	  intervjupersonen	  befinner	  sig	  eller	  vad	  som	  ligger	  närmast	  till	  hands	   vid	   tidpunkten	   för	   berättelsen.	   Jag	   har	   också	   deltagit	   aktivt	   på	   de	   dagliga	  aktiviteter	   som	   nämnda	   föreningar	   har.	   Sammanhanget	   och	   de	   interaktioner	   som	  människor	  har	  med	  varandra	  utgör	  den	  sociala	  verkligheten	  och	  sociala	  världar	  som	  jag	  studerar	  och	  är	  för	  min	  studie	  lika	  viktig	  att	  ta	  i	  beaktande	  som	  själva	  berättelsen	  i	  sig.	  
Urval	  och	  tillträde	  till	  fältet	  	  För	   att	   kunna	   studera	   vänskapens	   betydelse	   vid	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   samt	  betydelsen	   av	   vänskap	   för	   ett	   upprätthållande	   av	   en	   laglydig	   livsstil	   så	   behövde	   jag	  intervjupersoner	  som	  hade	  en	  kriminell	  bakgrund.	  Tidigt	  i	  forskningsprocessen	  gjordes	  valet	   att	  kontakta	  KRIS	   i	  Göteborg	   för	  att	   samla	   in	  material.	  Detta	  beslut	   togs	   för	  att	   i	  detta	   forum	   förväntade	   jag	  mig	  möjligheten	   att	  möta	   ett	   stort	   urval	   av	   personer	   som	  passade	  in	  i	  min	  studie.	  Min	  avsikt	  var	  att	  intervjua	  vuxna	  personer	  med	  erfarenheter	  av	  ett	   tidigare	   liv	  som	  kriminell.	  För	  att	   få	   tillträde	   till	   fältet	  gjorde	   jag	  ett	  besök	  på	  KRIS	  kontor	   och	   träffade	   en	   kvinna	   som	   arbetade	   som	   sekreterare.	   Jag	   presenterade	   mitt	  forskningsprojekt	  och	  frågade	  vad	  hon	  trodde	  om	  möjligheterna	  att	  intervjua	  personer	  som	  var	  delaktiga	  i	  föreningen	  och	  till	  svar	  fick	  jag	  att	  det	  oftast	  finns	  personer	  på	  plats	  som	   är	   väldigt	   öppna	   och	   att	   det	   inte	   skulle	   vara	   några	   problem.	   Jag	   fick	  rekommendationen	  att	  komma	  tillbaka	  en	  vardag	  efter	  klockan	  halv	  tio	  på	  förmiddagen.	  	  Vid	   nästa	   tillfälle	   kom	   jag	   till	   KRIS	   lokaler	   på	   den	   uttalade	   tiden	   och	   utförde	   då	   tre	  intervjuer.	  Valet	  av	  dessa	  tre	  personer	  föll	  sig	  naturligt	  då	  de	  var	  de	  enda	  på	  plats	  vid	  det	  tillfället.	   	   En	  av	  dessa	   tre	  personer	  var	  verksam	   i	  unga	  KRIS.	  Unga	  KRIS	  är	   en	   separat	  gren	  i	  KRIS	  förening	  som	  riktar	  sig	  till	  ungdomar	  i	  åldern	  13-­‐25	  år.	  Unga	  KRIS	  och	  KRIS	  delar	  samma	  lokaler.	  De	  tre	  första	  intervjuerna	  analyserades	  i	  ett	  första	  skede	  för	  att	  se	  huruvida	  intervjuguiden	  (se	  bilaga	  1)	  lämpade	  sig.	  Efter	  den	  initiala	  analysen	  ändrades	  urvalskriterierna	   då	   jag	   tog	   beslutet	   att	   ett	   urval	   av	   äldre	   intervjupersoner	  fortsättningsvis	   skulle	   delta.	   Anledningen	   till	   detta	   var	   att	   äldre	   intervjupersoner	   ofta	  har	  en	  längre	  tid	  av	  avhållsamhet	  från	  kriminell	  verksamhet	  vilket	  gör	  att	  de	  berättelser	  som	   formas	   kan	   analyseras	   som	   en	   livsberättelse.	   Vid	   nästa	   tillfälle	   i	   KRIS	   lokaler	  utförde	   jag	   endast	   en	   deltagande	   observation,	   initialt	   var	   mitt	   syfte	   att	   rekrytera	  intervjupersoner	  men	  det	  visade	  sig	  att	  det	  endast	  var	  yngre	  personer	  på	  plats.	  Vid	  det	  sista	  tillfället	  på	  KRIS	  intervjuades	  två	  personer.	  Dels	  en	  äldre	  intervjuperson	  men	  även	  en	   yngre	   intervjuperson.	   Anledningen	   till	   att	   den	   yngre	   valdes	   trots	   mina	   ändrade	  urvalskriterier	  var	  för	  att	  den	  yngre	  intervjupersonen	  kontaktade	  mig	  själv	  efter	  att	  ha	  hört	   om	   det	   pågående	   forskningsprojektet.	   Den	   yngre	   intervjupersonen	   hade	   en	   hög	  position	   i	   unga	  KRIS	   i	  Göteborg	   samt	  uppdrag	  på	   riksnivå.	  Under	  detta	   senare	   tillfälle	  när	  jag	  småpratade	  med	  en	  av	  intervjupersonerna	  fick	  jag	  tipset	  att	  kontakta	  Anonyma	  Narkomaner	  för	  att	  hitta	  fler	  intervjupersoner.	  Detta	  var	  initialt	  inte	  mitt	  syfte	  men	  som	  jag	  förstod	  det	  så	  fanns	  det	  personer	  som	  var	  delaktiga	  både	  i	  NA	  och	  KRIS	  och	  därför	  tog	  jag	  kontakt	  också	  med	  NA.	  Första	  tillfället	  på	  NA	  fick	   jag	  kontakt	  med	  en	  man	  som	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tog	  med	  mig	  på	  ett	  NA-­‐möte.	  Denne	  var	  föremål	  för	  min	  första	  intervju	  på	  NA.	  Intervjun	  blev	  emellertid	  inte	  användbar	  eftersom	  mannen	  talade	  väldigt	  osammanhängande	  och	  hans	   tal	   var	   väldigt	   svårtolkat.	   Jag	   tog	   då	   beslutet	   att	   inte	   inkludera	   den	   intervjun	   i	  materialet.	   Intervjuerna	   på	   NA	   utfördes	   vid	   två	   olika	   tillfällen	   men	   med	   samma	  tillvägagångsätt.	   Jag	   deltog	   själv	   i	   NA-­‐mötet	   och	   i	   pausen	   rekryterade	   jag	  intervjupersoner	   och	   då	   utgick	   jag	   från	   de	   nya	   urvalskriterier	   som	   jag	   hade.	   Jag	  presenterade	  mig	  själv	  och	  mitt	  forskningsprojekt	  och	  frågade	  om	  det	  fanns	  intresse	  av	  att	  delta	   i	   studien.	  På	  detta	   sätt	   rekryterades	   fyra	  personer.	  Det	   var	   relativt	   lätt	   att	   få	  tillträde	   och	   intervjuerna	   relativt	   lättsamma	   då	   jag	   fick	   bra	   kontakt	   med	  intervjupersonerna.	   När	   jag	   rekryterade	   personer	   till	   intervjuer	   via	   NA,	   vilket	   skedde	  under	  mötets	   paus,	   hade	   jag	   initialt	   svårt	   för	   att	   ställa	   frågan	   om	   huruvida	   personen	  tidigare	  varit	  kriminell	  men	  responsen	  jag	  fick	  i	  samband	  med	  att	  jag	  frågade	  den	  första	  personen	   gjorde	   att	   min	   fasa	   bleknade	   och	   därefter	   upplevdes	   detta	   inte	   som	   en	  svårighet.	  	  	  	  	  	  	  	  
Intervjuberättelserna	  och	  dess	  sammanhang	  	  Kvalitativ	  forskning	  kännetecknas	  av	  att	  insamling	  av	  empiri	  och	  analys	  sker	  parallellt.	  Således	  startade	  jag	  mitt	  analysarbete	  redan	  under	  datainsamlingen.	  	  Idéer	  som	  dök	  upp	  under	   denna	   fas	   påverkade	   mitt	   fortsatta	   arbete.	   Även	   under	   utskrifterna	   av	   de	  inspelade	   intervjuerna	   gjordes	   tolkningar.	   Studien	   har	   präglats	   av	   en	   abduktiv	   ansats	  där	  ett	  växelspel	  sker	  mellan	  teori	  och	  empiri.	  Teoretiska	  förkunskaper	  använde	  jag	  för	  att	  förstå	  empirin	  samtidigt	  som	  teorin	  utvecklades	  genom	  analyser	  av	  empirin.	  Initialt	  hade	   jag	  en	   föreställning	  om	  vad	  vänskap	   innebar.	  Under	   insamlingen	  av	  empirin	  blev	  min	  föreställning	  utmanad.	  Jag	  blev	  tvungen	  att	  bredda	  min	  förståelse	  av	  vänskap.	  På	  ett	  liknande	   sätt	   hade	   jag	   en	   förförståelse	   för	   sociala	   världar	   som	   begrepp.	   Under	  forskningsprocessen	   blev	   det	   tydligt	   för	   mig	   att	   sociala	   världar	   blev	   mycket	   mer	  betydelsefullt	   som	  begrepp	   i	  min	   studie	   än	  vad	   jag	   initialt	   hade	   trott.	  Anledningen	   till	  detta	   var	   till	   stor	   del	   för	   att	   jag	   hade	   utfört	   observationer	   där	   sociala	   världar	   som	  begrepp	  blev	  mycket	  framträdande	  genom	  de	  händelser	  som	  inträffade.	  	  	  	  	  	  Inom	  ramen	  för	  den	  narrativa	  analysen	  så	  förhåller	  jag	  mig	  till	  narrativen	  som	  helhet	  då	  intervjupersonens	  hela	   livsberättelse	   är	   av	   intresse.	  Här	   fokuserar	   jag	  på	  berättelsens	  explicita	   innehåll	   utifrån	   intervjupersonens	   perspektiv	   och	   den	   implicita	   symboliska	  betydelsen.	  Min	  kunskap	  om	  de	  miljöer	  och	  sammanhang	  i	  vilken	  berättelsen	  ägde	  rum	  påverkade	  analysarbetet	  precis	  som	  berättelsen	  i	  sig.	  Under	  insamlingen	  av	  empirin	  och	  under	  de	  observationer	   som	   jag	  utförde	  blev	  min	  vana	  att	  vistas	   i	  dessa	   sammanhang	  större.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  två	  intervjuer	  som	  ägde	  rum	  på	  kyrkbänken	  längst	  fram	  vid	   altaret.	   Jag	   fick	   intrycket	   av	   att	  miljön	   ledde	   till	   en	  mer	   avslappnad	   stämning.	  Det	  påverkade	   intervjupersonerna	   till	   den	   grad	   att	   jag	   tror	   att	   om	   intervjun	   hade	   utförts	  någon	  annanstans	  så	  hade	  inte	  berättelserna	  blivit	  på	  detta	  sätt,	  så	  känslomässiga	  och	  så	  ärliga.	  	  	  De	   teoretiska	   utgångspunkterna	   används	   för	   att	   tolka	   och	   systematiskt	   analysera	  materialet	   vilket	   är	   kärnan	   i	   det	   abduktiva	   ansatsen.	   De	   teoretiska	   utgångspunkterna	  har	   använts	   som	   utgångsläge	   till	   de	   teman	   som	   strukturerat	   materialet	   vilket	  analyserades	  stegvis.	  Initialt	  läste	  jag	  igenom	  materialet	  för	  att	  skapa	  en	  helhetsbild	  av	  empirin.	  Narrativ	  analys	  har	  för	  mig	  inneburit	  att	  en	  rad-­‐för-­‐rad	  kodning	  skedde	  enligt	  följande	   teman;	   bakgrund,	   kriminella	   livet,	   vändpunkter,	   upprätthållandet	   och	   sociala	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världar.	   Vändpunkter	   är	   för	  mig	   ett	   viktigt	   analytiskt	   verktyg.	   Genom	   att	   fokusera	   på	  intervjupersonernas	   vändpunkter	   i	   narrativen	   blir	   händelser	   och	   processer	   runt	   dem	  mer	   explicita	   och	   det	   öppnar	   upp	   för	   analys	   av	   de	   händelserna.	   Det	   är	   när	   man	  koncentrerar	   sig	  på	  vändpunkten	   som	  man	  kan	   förstå	   innebörden	  av	  andra	  händelser	  som	  sker	  runt	  individen.	  Jag	  menar	  att	  vänskapens	  betydelse	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  inte	  är	  något	  som	  intervjupersonerna	  alltid	  delger	  tydligt	  i	  sina	  berättelser.	  Vänskapens	  betydelse	  är	  snarare	  något	  som	  berörs	  implicit	  då	  de	  talar	  om	  upplevda	  vändpunkter.	  	  Kärnan	   i	  narrativ	  analys	  är	   tolkandet.	   Jag	  har	  tolkat	   intervjupersonernas	  tolkningar	  av	  deras	  sociala	  världar	  och	  där	  förhållningssättet	  varit	  att	  det	  inte	  finns	  en	  sann	  tolkning,	  utan	  varje	  berättelse	  är	  öppen	  för	  en	  mångfald	  tolkningar.	  	  
Intervjuer	  	  Under	  mina	  besök	  på	  KRIS	  och	  NA	  utförde	  jag	  intervjuerna	  med	  mina	  intervjupersoner.	  Jag	  intervjuade	  tio	  personer,	  tre	  kvinnor	  och	  sju	  män.	  Sex	  intervjupersoner	  intervjuades	  i	  KRIS	  lokaler	  och	  fyra	  intervjupersoner	  intervjuades	  i	  Johanneskyrkan	  där	  NA	  håller	  till.	  Jag	  träffade	  varje	  person	  vid	  ett	  tillfälle.	  Intervjutiden	  varierade	  mellan	  30	  minuter	  till	  1	  ½	   timma.	   Samtliga	   intervjuer	   spelades	   in.	   Inför	   intervjun	   informerade	   jag	   mina	  intervjupersoner	  att	  vederbörande	  hade	  rätt	  att	  dra	  sig	  ur	  studien	  närsomhelst	  och	  att	  medverkan	  var	  frivillig.	  Jag	  informerade	  även	  att	  alla	  uppgifter	  i	  samband	  med	  studien	  behandlas	  anonymt	  och	  att	  det	  fanns	  tid	  efter	  intervjuerna	  för	  reflektion	  kring	  intervjun	  eller	  att	  ställa	  frågor.	  Efter	  att	  ha	  informerat	  om	  detta	  så	  berättade	  jag	  om	  mitt	  projekt,	  dess	   syfte	   och	   tillvägagångsätt.	   Samtliga	   intervjuer	   inleddes	  med	   att	   intervjupersonen	  uppgav	   hans	   eller	   hennes	   ålder.	   Min	   önskan	   var	   att	   få	   lyssna	   till	   berättelser	   om	  intervjupersonernas	   ofta	   destruktiva	   liv	   och	   hur	   de	   lyckats	   vända	   detta.	   Jag	   bad	   dem	  berätta	   om	   sina	   liv	   och	   hur	   de	   initialt	   kom	   in	   i	   en	   kriminell	   livsstil.	   Först	   när	  intervjupersonen	  var	  färdig	  i	  sitt	  berättande	  ställdes	  frågor	  ur	  intervjuguiden,	  se	  bilaga	  1.	  	  	  Jag	  utvecklade	  en	  intervjuguide	  för	  att	  täcka	  in	  de	  ämnen	  som	  är	  relevanta	  för	  studien	  och	  den	  konstruerades	  genom	  att	  översätta	  studiens	  syfte	  till	  konkreta	  frågor.	  Frågorna	  i	  intervjuguiden	  är	  av	  retrospektiv	  natur	  vilket	  innebär	  att	  man	  går	  tillbaka	  till	  en	  specifik	  händelse	  i	  livet	  där	  intervjupersonen	  försöker	  att	  återge	  händelseförlopp	  och	  attityder	   som	   är	   förknippat	   med	   den	   specifika	   händelsen.	   Jag	   ställde	   frågor	   gällande	  intervjupersonernas	  vändpunkter	   som	  de	   fick	  gå	   tillbaka	   till	   och	   förklara	  mer	  explicit.	  Mitt	   syfte	   var	   att	   de	   processer	   under	   vilka	   vändpunkten	   som	   ett	   slags	   uppvaknande	  	  skulle	   upptäckas	   och	   därmed	   tydliggöras	   för	   analys.	   Frågor	   gällande	   det	   sociala	  nätverket	   och	   vad	   intervjupersonen	   upplevde	   var	   anledningen	   till	   att	   de	   inte	   hade	  återfallit	  i	  en	  kriminell	  livsstil	  behandlades	  också.	  	  	  Intervjuerna	  mötte	   kriterierna	   för	   en	   narrativ	   intervjuteknik,	   nämligen	   att	   frågor	   var	  öppna	   och	   breda	   på	   ett	   sätt	   som	   möjliggjorde	   utvecklandet	   av	   en	   berättelse.	   Den	  narrativa	  intervjutekniken	  tillåter	  intervjupersonen	  att	  berätta	  fritt	  och	  öppet	  om	  sitt	  liv	  och	   specifika	   erfarenheter.	   Antagandet	   i	   den	   narrativa	   intervjun	   är	   att	  intervjupersonens	   perspektiv	   framhävs	   bäst	   om	   han	   eller	   hon	   får	   använda	   det	   egna	  spontana	  språket	   i	  berättelsen	  om	  sina	  händelser.	  Vidare	  så	  ska	   inte	   intervjupersonen	  bli	   avbruten	   innan	   han	   eller	   hon	   signalerar	   att	   denne	   är	   färdig	   med	   sin	   historia	  (Jovchelovitch	  &	  Bauer	  2000).	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Jag	   som	   intervjuare	   visade	   genomgående	   under	   intervjun	   intresse	   genom	   att	   vara	   en	  aktiv	   lyssnare	   samtidigt	   som	   jag	   försökte	   att	   undvika	   att	   påverka	   intervjupersonens	  berättelse	  alltför	  mycket.	  Jag	  skapade	  gynnsamma	  förutsättningar	  för	  intervjupersonen	  att	  berätta	   i	   intervjusituationen,	  genom	  att	  vara	  glad	  och	  utåtriktad	  och	   inte	  dömande	  utan	   bemöta	  mina	   intervjupersoner	   på	   ett	   respektfullt	   sätt.	   Efter	   intervjutillfällena	   på	  KRIS	  stannade	   jag	  kvar	   i	   lokalerna	   för	  att	   inte	   intervjupersonerna	  skulle	  känna	  att	   jag	  rusade	   iväg.	   Efter	   intervjutillfällena	   på	   NA	   gick	   jag	   därifrån	   vilket	   också	   mina	  intervjupersoner	   gjorde.	   Intervjuerna	   transkriberades	   sedan	   och	   det	   genererade	  fyrtioåtta	  sidor	  som	  tillsammans	  med	  fältanteckningar	  från	  observationerna	  utgör	  mitt	  empiriska	  underlag	  för	  analys.	  	  	  	  Intervjuerna	   hade	   ett	   narrativt	   etnografiskt	   förhållningssätt	   där	   meningen	   i	  berättelserna	  kan	  förstås	  i	  större	  utsträckning	  om	  man	  tar	  omständigheterna	  i	  vilken	  de	  berättas	   i	  beaktande.	  De	   intervjupersoner	  som	  var	  verksamma	  inom	  KRIS	  var	  vana	  att	  vistas	   i	   föreningslokalerna	  då	  de	  var	  där	  på	  en	  daglig	  basis.	  Av	  dessa	  arbetade	  alla	  på	  KRIS	   och	   det	   var	   vanligt	   att	   man	   spenderade	   hela	   arbetsdagen	   där	   inklusive	   lunch.	  Endast	  en	   intervjuperson	  hade	   inte	  sitt	  säte	  där	  utan	  hon	  arbetade	   i	  en	  av	  KRIS	  andra	  verksamheter	  men	  var	  väldigt	  bekant	  med	  lokalerna.	  	  	  Vid	  mitt	   första	  besök	  på	  KRIS	   fick	   jag	  direkt	   kontakt	  med	   sekreteraren.	  Hon	  blev	  min	  första	   intervjuperson	   och	   intervjun	   utfördes	   på	   hennes	   kontor.	   Hon	   valde	   själv	   att	  intervjun	  skulle	  utföras	  på	  kontoret.	  En	  känsla	  av	  att	  hon	  var	  mest	  bekväm	  på	  sitt	  kontor	  infann	   sig	   hos	   mig.	   Hon	   satt	   bakom	   sitt	   skrivbord	   och	   jag	   satt	   som	   gäst	   framför	  skrivbordet.	  Intervjun	  flöt	  på	  som	  en	  dialog	  där	  hon	  berättade	  ingående	  om	  sitt	  liv.	  Jag	  som	   lyssnare	  blev	   fångad	  av	  hennes	  berättelse	  och	  kände	  ett	   intresse	  av	  att	   lyssna	  på	  hennes	  berättelse.	  Hon	  berättade	  med	  inlevelse	  och	  en	  glad	  stämma	  om	  de	  delar	  av	  sitt	  liv	  som	  hon	  såg	  tillbaka	  på	  med	  en	  positiv	  känsla.	  Hon	  var	  mer	  känslosam	  i	  den	  del	  där	  hon	  mindes	  tillbaka	  på	  den	  tiden	  då	  hon	  lämnade	  sin	  hemstad,	  kriminalitet	  och	  droger	  för	  gott.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  hon	  mindes	  personer	  som	  var	  speciella	  för	  henne	  och	  där	  inte	  sammanhanget	  med	  drogerna	  spelade	  någon	  roll.	  De	  andra	  intervjuerna	  på	  KRIS	   utfördes	   i	   ett	   konferensrum	   i	   anslutning	   till	   deras	   föreningslokaler.	   I	  konferensrummet	  fanns	  ett	  bord	  med	  plats	  för	  tio	  stolar.	  I	  rummet	  fanns	  en	  känsla	  av	  att	  det	   inte	   användes	   ofta	   då	  det	   vid	   tillfällena	   för	  mina	   intervjuer	   inhyste	   kartonger	   och	  annat	   bråte.	   Rummet	   var	   således	   inte	   hemtrevligt	   och	   intervjupersonerna	   ingav	   inte	  känslan	  att	  de	  var	  vana	  vid	  att	  vistas	  i	  det	  rummet	  vilket	  kan	  ha	  medfört	  att	  intervjuerna	  som	   utfördes	   där	   blev	   kortare	   än	   den	   initiala	   intervjun.	   Dock	   tycker	   jag	   mina	  intervjupersoner	   hade	   ett	   öppet	   sinnelag	   och	   ett	   väldigt	   glatt	   humör	   vilket	   gjorde	   att	  dialogerna	  mellan	  mig	  och	  intervjupersonerna	  kom	  igång	  snabbt	  och	  hade	  ett	  bra	  flöde.	  Det	   innebar	   att	   den	   narrativa	   metoden	   fungerade	   bra	   och	   att	   intervjuguidens	  fördefinierade	   frågor	   ofta	   blev	   besvarade	   automatiskt	   under	   intervjupersonernas	  berättelser.	   Intervjupersonernas	   sinnesstämning	   påverkade	   mig	   som	   forskare	   till	   att	  känna	   att	   intervjuerna	   inte	   kändes	   som	   en	   intervjusituation	   utan	  mer	   som	   en	   dialog.	  Denna	   känsla	   var	   starkast	   under	   första	   intervjun.	   Det	   fanns	   en	   individuell	   skillnad	   i	  intervju	   situationen	   mellan	   intervjupersonerna.	   I	   intervjun	   med	   en	   person	   så	   kan	  situationen	   förklaras	   som	   om	   intervjupersonen	   kände	   att	   det	   var	   som	   att	   sitta	   på	   ett	  polisförhör	  vilket	  hade	   till	   konsekvens	  att	  den	   intervjun	  blev	  kort,	   anledning	   till	   detta	  kan	   vara	   för	   att	   lokalen	   inte	   var	   vidare	   hemtrevlig	   utan	   kändes	  mer	   som	   ett	   rum	   för	  förvaring.	  Vidare	  så	  märktes	  det	  att	   två	  av	   intervjupersonerna	  hade	  vanan	  att	   föreläsa	  om	  sina	  erfarenheter,	  en	  vana	  av	  att	  berätta	  sin	  livshistoria.	  Det	  märktes	  genom	  att	  de	  sa	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”rätt”	  saker,	  jag	  återkommer	  till	  detta	  i	  nästa	  avsnitt	  gällande	  mina	  observationer.	  Dessa	  två	   intervjupersoner	  var	   involverade	   i	  unga	  KRIS.	  De	  båda	  hade	  höga	  positioner	   inom	  unga	   KRIS	   i	   Göteborg	   samt	   att	   den	   ena	   hade	   även	   uppdrag	   på	   riksnivå.	  Intervjupersonernas	   tillhörighet	   till	   KRIS	   som	   organisation	   påverkar	   berättelserna	  vilket	  var	  tydligt	  i	  dessa	  två	  intervjupersoners	  berättelser.	  Trots	  deras	  relativa	  korta	  tid	  på	   KRIS	   så	   märktes	   det	   att	   de	   hade	   en	   status	   inom	   KRIS.	   De	   var	   tydliga	   med	   deras	  engagemang	  i	  KRIS	  och	  verkade	  stolta	  över	  de	  uppgifter	  som	  de	  hade	  i	  organisationen.	  Jag	  fick	  en	  bild	  av	  att	  de	  var	  med	  och	  beslutade	  kring	  den	  dagliga	  verksamheten	  och	  att	  många	  av	  intervjupersonerna	  också	  hade	  kontakter	  utåt	  där	  de	  representerade	  KRIS.	  De	  olika	  förutsättningarna	  som	  intervjupersonerna	  hade	  påverkar	  vad	  de	  återspeglar	  som	  viktiga	   hörnstenar	   och	   vändpunkter	   för	   såväl	   vägen	   ut	   ur	   brottslighet	   som	   drogfrihet	  och	  deras	  generella	  situation	  i	  livet.	  Alla	  intervjupersoner	  hade	  ett	  öppet	  sinnelag	  och	  i	  stämningen	   fanns	   en	   glädje	   som	   jag	   tolkade	   som	   att	   alla	   intervjupersoner	   trivdes	   på	  KRIS	  och	  att	  deras	   inblandning	   i	  KRIS	  är	   en	  anledning	   till	   att	  de	   inte	   återfaller	   i	   brott	  utan	  upprätthåller	  en	  laglydig	  livsstil.	  Slutligen,	  att	  ha	  utfört	  intervjuerna	  i	  KRIS	  lokaler,	  vilka	   kan	   betecknas	   som	   deras	   territorium,	   har	   inneburit	   omständigheter	   där	   de	  intervjuade	  känt	  sig	  trygga	  att	  återge	  sina	  livsberättelser.	  	  Intervjupersonerna	   som	  var	   delaktiga	   i	  NA	   intervjuades	   i	   Johanneskyrkan	  där	  NA	  har	  sina	  möten.	  Den	  initiala	  kontakten	  på	  NA	  fick	  jag	  med	  en	  man	  i	  caféet	  som	  tog	  med	  mig	  på	   NA	   mötet	   en	   trappa	   upp.	   Jag	   rekryterade	   två	   intervjupersoner	   vilket	   jag	   gjorde	   i	  pausen	  på	  mötet.	  De	  två	  intervjupersonerna	  intervjuades	  vid	  mitt	  första	  tillfälle	  på	  NA.	  Dessa	   två	   intervjuer	   ägde	   rum	   i	   kyrkans	   café	   verksamhet.	   Johanneskyrkan	   har	  brödutdelning	  på	  morgonen	  så	  vid	  tillfället	  för	  den	  första	  intervjun	  var	  redan	  vissa	  bord	  upptagna.	  Jag	  och	  intervjupersonen	  satt	  mittemot	  varandra	  vid	  ett	  bord	  med	  åtta	  stolar	  och	   jag	  hade	  bjudit	  honom	  på	  en	  kaffe.	   I	   början	  av	   intervjun	  var	  det	   stimmigt	   i	   caféet	  men	  mot	  slutet	  av	  intervjun	  hade	  lugnet	  infunnit	  sig.	   Intervjupersonen	  berättade	  lugnt	  och	   tydligt	   om	   sitt	   liv	   som	   kriminell	   och	   drogberoende.	   Min	   första	   tanke	   om	  intervjupersonen	  var	   att	   han	   inte	   riktigt	   passade	   in	   i	   den	   stereotypiska	   rollen	   som	  en	  gammal	   kriminell	   missbrukare.	   Hans	   yttre	   gav	   sken	   av	   att	   han	   var	   en	   ordningsam	  person	   som	   inte	   var	   tärd	   av	   tidens	   tand.	   Det	   var	   en	   intressant	   livshistoria	   som	  intervjupersonen	  berättade	  och	   jag	  är	  också	  säker	  på	  att	  han	   tyckte	  det	  var	   intressant	  att	  prata	  med	  mig.	  När	  det	  sedan	  blev	  dags	  för	  den	  andra	  intervjun	  var	  det	  livligt	  i	  caféet	  då	   flera	   lunchgäster	   hade	   börjat	   dyka	   upp.	   Intervjupersonerna	   var	   vana	   att	   gå	   på	  NA	  möten	  och	  vistas	  i	  lokalerna.	  Jag	  fick	  inte	  känslan	  av	  att	  den	  stimmiga	  miljön	  påverkade	  intervjupersonerna.	   Det	   som	   dock	   hände	   var	   att	   intervjuperson	   nummer	   två	   helt	  plötsligt	  uppenbarade	  sig	  bakom	  intervjuperson	  nummer	  ett	  och	  ville	  låta	  sig	  intervjuas.	  Den	   första	   intervjun	   var	   dock	   precis	   färdig	   och	   händelsen	   kan	   inte	   sägas	   ha	   påverkat	  intervjuperson	  nummer	  ett	  och	  hans	  berättelse.	  Intervjuperson	  två	  tog	  plats	  vid	  samma	  bord.	   Efter	   intervju	   nummer	   två	   avslutade	   jag	   mitt	   besök	   i	   Johanneskyrkan	   för	   den	  gången.	  Vid	  det	  andra	  tillfället	   i	   Johanneskyrkan	  så	  utfördes	  två	   intervjuer.	  Dessa	  ägde	  rum	  på	  kyrkbänken	  längst	  fram	  närmast	  altaret.	  En	  helt	  annan	  känsla	  av	  lugn	  infann	  sig	  hos	  mig	  vid	  detta	  tillfälle.	  Här	  satt	  jag	  och	  intervjupersonen	  lite	  snett	  bredvid	  varandra.	  Denna	   situation	   var	   mer	   avslappnad	   än	   den	   första,	   både	   för	   mig	   och	   för	  intervjupersonen.	   Detta	   kanske	   var	   en	   anledning	   att	   dessa	   två	   narrativ	   inhyste	   så	  mycket	  känslor	  och	  entusiasm	  att	   jag	  vid	  ett	   tillfälle	  blev	  rörd	  till	  en	  tår.	  Sammantaget	  ingavs	   dock	   samma	   känsla	   hos	   mig	   som	   när	   jag	   utförde	   intervjuerna	   på	   KRIS	   att	  intervjupersonerna	  trivdes	  och	  kände	  tillhörighet.	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Observationer	  	  	  Mot	  bakgrund	  av	   tidigare	   forskning	  gällande	   fördelarna	  med	  narrativ	   etnografi	   så	  har	  jag	  utfört	  deltagande	  observationer	  (Gubrium	  &	  Holstein	  2009).	  Fältanteckningarna	  från	  observationerna	  har	  använts	  som	  ytterligare	  en	  informationskälla	  tillsammans	  med	  det	  transkriberade	  intervjumaterialet.	  	  	  Observationer	   utfördes	   vid	   sex	   tillfällen.	   Två	   NA	   möten,	   tre	   tillfällen	   av	   allmänt	  beskådande	   i	   KRIS	   lokaler	   samt	   en	   föreläsning	   med	   KRIS	   på	   svenska	   kyrkan	  observerades.	   Vid	   ett	   tillfälle	   i	   KRIS	   lokaler	   var	   jag	   med	   på	   en	   studiecirkel	   där	   fyra	  personer	   deltog.	   Observationer	   upptog	   en	   sammanlagd	   tid	   på	   cirka	   8	   timmar.	   Efter	  dessa	  8	  timmar	  av	  observation	  tyckte	  jag	  att	  jag	  hade	  fått	  ett	  tydligt	  intryck	  av	  hur	  det	  dagliga	   livet	   ter	   sig	   inom	   dessa	   två	   verksamheter.	   Mina	   intryck	   har	   jag	   fört	   ner	   på	  papper	  och	  utgör	  fältanteckningar	  som	  skett	  löpande.	  	  	  Jag	   tog	   del	   av	   två	   NA	   möten.	   I	   det	   initiala	   skedet	   var	   jag	   rädd	   att	   det	   skulle	   uppstå	  förvirring	  när	  en	  utomstående	  var	  med	  på	  mötet	  men	  jag	  blev	  inbjuden	  som	  gäst	  vilket	  jag	  fick	  förtydliga	  genom	  att	  räcka	  upp	  handen	  när	  ordförande	  för	  dagen	  frågade	  om	  det	  fanns	  några	   gäster	  på	  plats.	   Ingen	   tycktes	   reagera	  nämnvärt	  på	  min	  närvaro	  utan	  alla	  hejade	   och	   nickade	   åt	   både	   varandra	   och	  mig.	   Rummet	   där	   NA	   hade	   sina	  möten	   var	  relativt	   litet.	   I	  mitten	  fanns	  ett	  stort	  bord	  med	  plats	  för	  14	  personer.	  På	  de	  två	  mötena	  som	  jag	  var	  med	  på	  var	  det	  fullt	  runt	  bordet.	  Det	  fanns	  stolar	  runt	  alla	  väggar	  i	  lokalen	  vilka	   också	   var	   upptagna,	   sammantaget	   upplevdes	   det	   trångt.	   Mötet	   leddes	   av	   olika	  personer	   vid	   de	   två	   tillfällena.	   Enligt	   en	   av	   mina	   intervjupersoner	   så	   är	   det	   olika	  personer	   som	   agerar	   ordförande	   varje	   dag.	   Denna	   person	   håller	   i	   mötet	   och	   läser	  innantill	  ur	   litteratur	  som	  NA	  har.	  Litteraturen	   innefattar	   förordningar	  som	  NA	  vill	  att	  deltagarna	   lever	   upp	   till.	   Uppläsningen	   slutade	   ofta	   med	   ett	   samstämmigt	   ”ja”.	  Ordförande	  gav	  sedan	  över	  ordet	  till	  någon	  runt	  bordet	  som	  har	  visat	   intresse	  att	  vilja	  tala.	  Det	  var	  endast	  de	  personer	  som	  satt	  runt	  bordet	  som	  fick	  tala	  vilket	  betydde	  att	  de	  personer	  som	  satt	  runt	  väggarna	  i	  lokalen	  kändes	  som	  åskådare.	  Under	  dessa	  två	  möten	  skedde	  händelser	  som	  utmärkte	  sig	  markant	  mot	  vad	  jag	  tidigare	  varit	  med	  om.	  Det	  var	  i	  de	   situationerna	   där	   personerna	   talade.	   Speciellt	   en	   kvinna	   var	   fruktansvärt	   arg.	   Hon	  berättade	  om	  en	  situation	  där	  hennes	  tillit	  till	  sin	  bror	  sviktade.	  Det	  som	  gjorde	  den	  här	  händelsen	  till	  något	  speciellt	  var	  det	  sättet	  som	  hon	  talade	  på.	  Hon	  berättade	  historien	  om	   sin	   bror	   precis	   som	  om	  alla	   i	   rummet	   kände	  henne	  och	  brodern	  medan	   resten	   av	  gruppen	  lyssnade.	  Jag	  fick	  en	  känsla	  av	  att	  hon	  inte	  dolde	  någonting	  utan	  hon	  öppnade	  upp	  sig	   själv	  och	   sina	  känslor	   runt	  bordet	  en	   för	  mig	  vanlig	   tisdag	  klockan	  kvart	  över	  elva	  på	   förmiddagen.	  En	   liknande	  händelse	   som	   inhyste	  mycket	  känslor	   skedde	  under	  nästa	   tillfälle	   under	   min	   observation.	   Likt	   förra	   händelsen	   så	   var	   det	   en	   kvinna	   som	  nyligen	  hade	  mist	  sin	  man.	  Vad	  hon	  berättade	  gick	  inte	  att	  förstå	  då	  hon	  grät	  förtvivlat	  och	   kippade	   efter	   andan	   under	   hela	   berättelsen.	   Jag	   lade	   sedan	  märke	   till	   att	   samma	  kvinna	  åt	  lunch	  i	  Johanneskyrkan	  tillsammans	  med	  några	  andra	  ur	  gruppen.	  Hon	  såg	  då	  ut	  att	  trivas	  i	  sällskapet	  och	  hon	  var	  inte	  längre	  ledsen.	  	  	  NA	  och	  KRIS	  har	  som	  organisationer	  har	  mål	  som	  kan	  sägas	  vara	  likartade.	  Jag	  träffade	  också	   en	   av	   mina	   intervjupersoner	   från	   KRIS	   under	   det	   andra	   tillfället	   på	   NA.	   Mina	  intervjupersoner	   på	   KRIS	   var	   alla	   verksamma	   inom	   föreningen	   vilket	   betydde	   att	   de	  oftast	  var	  på	  plats	  hela	  arbetsdagar.	  Jag	  spenderade	  tid	  på	  KRIS	  vid	  tre	  tillfällen.	  Under	  dessa	   observationer	   lade	   jag	  märke	   till	   att	   det	   fanns	   personer	   som	   kom	   och	   gick	   om	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vartannat.	  Personer	  som	  kom	  en	   liten	  stund	   för	  att	  prata	   lite	   innan	  de	  sen	  gick	  vidare	  igen.	  Lunch	  serverades	  klockan	  12,	  den	  tillagades	  av	  en	  kvinna	  på	  plats	  i	  lokalerna.	  Jag	  åt	  lunch	  tillsammans	  med	  en	  intervjuperson	  vid	  ett	  tillfälle	  och	  tillsammans	  med	  några	  av	  mina	   intervjupersoner	   vid	   ett	   annat	   tillfälle.	   Vid	   det	   senare	   tillfället	   inträffade	   en	  situation	   där	   en	   intervjupersons	   telefon	   ringde	  mitt	   under	   lunchen.	   Hon	   svarade	   och	  reste	  sig	  från	  bordet	  samtidigt	  som	  hon	  brast	  ut	  i	  tårar.	  Det	  visade	  sig	  att	  hennes	  hund	  hade	   avlivats	   och	   hon	   fick	   bordets	   sympatier	   samtidigt	   som	   hon	   torkade	   tårarna	   och	  satte	  sig	  vid	  bordet	  igen	  för	  att	  äta	  upp	  lunchen.	  Jag	  vill	  knyta	  an	  till	  dessa	  situationer	  då	  personer	   gav	   uttryck	   för	  mycket	   starka	   känslor.	   Dessa	   händelser	   påverkade	  mig	   som	  forskare,	  dels	  på	  ett	  känslomässigt	  plan	  men	  också	  på	  ett	  sådant	  sätt	  som	  blir	  betydande	  i	  analysen	  då	  begreppet	  sociala	  världar	  blev	  mycket	  framträdande.	  	  	  Vidare	  deltog	  jag	  under	  en	  studiecirkel	  som	  unga	  KRIS	  anordnade.	  Det	  organiserades	  så	  att	  de	  personer	  som	  för	  tillfället	  befann	  sig	  i	  lokalen	  deltog.	  Vid	  detta	  tillfälle	  var	  vi	  fem	  inklusive	  mig.	  Två	  av	  deltagarna	  var	  i	  övre	  tonåren	  och	  de	  två	  andra	  arbetade	  på	  KRIS	  och	  var	  således	  äldre.	  Som	  underlag	  för	  studiecirkeln	  fanns	  en	  pärm	  som	  KRIS	  utvecklat.	  Den	  handlade	  om	  ”Bättre	  framtid”.	  Här	  samtalade	  de	  och	  läste	  innantill	  om	  vad	  som	  stod	  i	   pärmen.	   Jag	   reagerade	   på	   att	   språket	   i	   pärmen	   var	   komplext	   och	   som	   någon	   av	   de	  yngre	  med	  läs	  och	  skrivsvårigheter	  uttryckte	  ”denna	  jävla	  texten	  är	  ju	  rena	  grekiskan”.	  	  Vidare	  pratade	  de	  om	  vikten	  av	  att	  efter	  frigivning	  inte	  börja	  umgås	  med	  gamla	  polare,	  de	   talade	   om	   sina	   bakgrunder	   och	   den	   stigmatisering	   som	   ofta	   kommer	   med	   en	   ex-­‐kriminalitet	  nämligen	  att	  man	   inte	   får	  ett	   jobb.	  Någon	  uttryckte,	   ”andra	  ser	  en	  som	  en	  person	  som	  inte	   får	  något	   jobb”.	  Denna	  diskussion	  utvecklade	  sig	  då	  arbetssituationen	  var	  något	  som	  berörde	  dem	  alla.	  En	  av	  de	  äldre	  deltagarna	  uttryckte	  sig	  tydligt	  att	  ”det	  är	   ditt	   eget	   ansvar	   att	   stå	   för	   dina	   handlingar	   och	   visa	   att	   du	   blivit	   en	   respektabel	  person”.	  Han	   syftade	  då	   på	   att	  möjligheten	   att	   få	   ett	   arbete	   är	  mindre	   då	  man	  har	   en	  kriminell	  bakgrund	  men	  chansen	  att	  få	  ett	  arbete	  finns	  för	  alla	  om	  man	  håller	  sig	  på	  rätt	  sida	  lagen.	  	  På	  föreläsningen	  som	  jag	  deltog	  på	  var	  unga	  Kris	  inbjudna	  till	  att	  hålla	  en	  föreläsning	  i	  Tynnereds	   församlingshem.	   Publiken	   var	   en	   ung	   tjejgrupp	   som	   ingick	   i	   Tynnereds	  församlings	   ungdomssatsning.	   Ett	   20-­‐tal	   tjejer	   lyssnade	   till	   vad	   unga	   KRIS	   hade	   att	  berätta.	  De	  två	  representanterna	  från	  KRIS	  var	  två	  av	  mina	  intervjupersoner.	  De	  inledde	  sin	   föreläsning	  med	  att	   tala	   om	  KRIS	   som	   förening	   för	   att	   sedan	  ge	  deras	   individuella	  berättelser	  om	  deras	  bakgrund	  och	  hur	  deras	  liv	  sett	  ut,	  vad	  de	  gjort	  och	  vad	  de	  gjorde	  nu.	  Som	  jag	  nämnde	  tidigare	  så	  märktes	  det	  att	  de	  två	  representanterna	  från	  KRIS	  var	  vana	  föreläsare.	  Mycket	  av	  det	  som	  de	  sa	  var	  ”rätt”.	  Med	  det	  menar	  jag	  att	  för	  de	  flesta	  människor	  ter	  sig	  livet	  ganska	  vanligt,	  vi	  har	  en	  föreställning	  om	  hur	  ett	  vanligt	  liv	  är	  och	  hur	  det	  ska	  levas.	  De	  två	  representanterna	  från	  KRIS	  har	  inte	  levt	  ett	  vanligt	  liv	  utan	  de	  har	  levt	  ett	   liv	   i	  kriminalitet	  som	  enligt	  en	  intervjuperson	  uttryckte;	  ”det	  är	  10%	  roligt	  och	  90%	  tråkigheter”.	  Dock	  inför	  en	  tjejgrupp	  likt	  denna,	  som	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  hade	  frågor	   vad	  det	   var	   för	   skillnad	  på	  olika	  droger,	   är	   ett	   liv	   i	   kriminalitet	   spännande	  och	  därför	  tror	  jag	  att	  de	  två	  representanterna	  från	  KRIS	  valde	  att	  belysa	  de	  ”rätta”	  sakerna	  att	  säga.	  Detta	  kunde	  vara	  händelser	  som	  åhörarna,	   i	  detta	  fall	   tjejgruppen	  kunde	  vara	  en	  lämplig	  publik	  för.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  händelse	  var	  en	  intervjuperson	  som	  fick	  ensam	  vårdnad	  om	  sin	  dotter	  när	  han	  var	  20	  år	  och	  att	  han	  lämnade	  och	  hämtade	  henne	  på	   förskolan	   påtänd	   varje	   dag	   i	   fyra	   år.	   	   Det	   var	   intressant	   att	   notera	   att	   det	   fanns	  skillnader	   i	   intervjupersonernas	  berättelser.	   Jag	   kunde	  notera	   saker	   som	  de	   inte	  hade	  berättat	   för	  mig	   under	   intervjun	  men	   som	  de	   valde	   att	   berätta	   om	  här	   som	   exemplet	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ovan.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  bevis	  för	  att	  de	  saker	  man	  berättar	  är	  beroende	  på	  vem	  eller	  vilka	  man	  berättar	  för.	  	  Detta	  gjorde	  mig	  också	  uppmärksam	  på	  betydelsen	  av	  att	  jag	  har	  använt	   en	   intervjuguide.	   Genom	   att	   använda	  mina	   frågor	   så	   kunde	   jag	   gå	   tillbaks	   till	  händelser	  som	  intervjupersonerna	  tidigare	  nämnt	  men	  mina	   frågor	   ledde	  också	  till	  att	  ny	   information	   kom	   fram.	   Hade	   jag	   inte	   haft	  mina	   frågor	   så	   kanske	   berättelsen	   hade	  utelämnat	  mycket	  viktiga	  detaljer.	  	  	  Ett	   av	   ledorden	   i	   KRIS	   som	   förening	   är	   kamratskap.	   Detta	   nämndes	   ofta	   under	  föreläsningen	   såväl	   som	   i	   studiecirkeln.	   På	   studiecirkeln	   där	   den	   äldre	   deltagaren	  tydliggör	  för	  den	  yngre	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ta	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  är	  ett	  exempel.	  De	  hymlade	  inte	  med	  vare	  sig	  sina	  egna	  svårigheter	  eller	  brister	  hos	  kamrater	  på	  KRIS,	  deras	   användande	   av	   kamratskap	   var	   därför	   ärlig	   och	   rakt	   på	   sak.	   Yttre	   attribut	   och	  symboler	   var	   viktiga	   hos	   hälften	   av	   intervjupersonerna	   på	   KRIS.	   De	   bar	   t-­‐shirt	   eller	  collegetröja	  med	  KRIS	  speciella	  emblem	  under	  alla	  tillfällen	  jag	  spenderade	  på	  KRIS.	  Jag	  tyckte	  även	  mig	  kunna	  se	  en	  tatuering	  av	  KRIS	  emblem	  under	  en	  fladdrande	  t-­‐shirt	  arm.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  att	  för	  dessa	  intervjupersoner	  så	  var	  tillhörigheten	  till	  KRIS	  något	  man	  stolt	  visade	  upp	  genom	  dessa	  symboler.	  	  KRIS	   gjorde	   regelbundna	   besök	   på	   häktet	   Göteborg,	   kvinnoanstalten	   Sagsjön	   och	  behandlingsanstalten	   Högsbo.	   Alla	   under	   regi	   av	   Kriminalvården.	   Av	   min	   egen	  erfarenhet	  av	  Kriminalvården	  där	  jag	  arbetat	  en	  tid	  så	  vet	  jag	  att	  det	  är	  en	  svår	  process	  att	   som	  gäst	  komma	   in	  på	  häktet	  eller	  de	  olika	  anstalterna	  på	  grund	  av	  säkerhetsskäl.	  Hade	  det	  varit	   lättare	  så	  hade	  jag	  varit	  intresserad	  av	  att	  följa	  med	  KRIS	  vid	  ett	  sådant	  besök.	  Detta	  tror	  jag	  hade	  varit	  väldigt	  intressant	  för	  att	  mer	  ingående	  förstå	  hur	  KRIS	  talar	  om	  sig	  själva	  som	  förening,	  vad	  som	  betonas	  och	  vad	  som	  framhävs.	  	  
Etiska	  överväganden	  	  Jag	   har	   genomgående	   följt	   Vetenskapsrådets	   etiska	   riktlinjer	   när	   jag	   har	   utfört	   denna	  studie.	  Vad	  som	  anses	  vara	  etiskt	  känsligt	  kan	  variera	  från	  samhälle	  till	  samhälle	  men	  att	  de	   riktlinjer	   som	  Vetenskapsrådet	   förespråkar	   efterföljs	   är	   vitalt	   för	   att	   forskning	   ska	  ske	  på	  etiskt	  korrekt	  sätt.	  Riktlinjerna	  betonar	  de	  forskningsetiska	  krav	  på	  att	  individen	  som	   deltar	   i	   forskning	   är	   skyddad	   och	   utgörs	   av:	   (1)	   Informationskravet,	   (2)	  Samtyckekravet,	   (3)	   Konfidentialitetskravet	   och	   (4)	   Nyttjandekravet.	   Första	   kravet	  innebär	  att	   forskaren	  skall	   informera	   intervjupersonerna	  om	  syftet	   till	  studien	  och	  om	  studien	   kan	   ge	   upphov	   till	   skador	   eller	   obehag	   för	   intervjupersonen.	   Beträffande	  min	  studie	   så	   skulle	   man	   kunna	   säga	   att	   den	   behandlar	   intervjupersonernas	   sociala	  misslyckandet.	   Före	   intervjuerna	   kände	   jag	   en	   viss	   oro	   för	   hur	  mina	   intervjupersoner	  skulle	  hantera	  detta.	  Intervjuerna	  skulle	  kunna	  leda	  till	  insikt	  för	  intervjupersonerna	  och	  påverka	   deras	   framtida	   välbefinnande.	   Jag	   var	   därför	   väldigt	   noggrann	   med	   att	  presentera	  mig	  själv	  och	  mitt	   syfte	  med	  studien	   för	  potentiella	   intervjupersoner.	  Efter	  att	  jag	  presenterat	  syftet	  med	  studien	  fick	  intervjupersonerna	  i	  studien	  samtycka	  till	  sin	  medverkan	  och	  de	  hade	  själva	  rätt	  att	  bestämma	  över	  sin	  medverkan	  och	  på	  vilka	  villkor	  de	   skulle	  delta.	  Med	  anledning	  av	  känsligheten	  kring	  ämnet	   så	  var	   jag	  extra	  noggrann	  med	   att	   klargöra	   detta.	   Intervjupersonerna	   ska	   också	   kunna	   avbryta	   sin	   medverkan	  närsomhelst	  under	  studiens	  gång.	  Mitt	  intryck	  av	  intervjupersonerna	  är	  att	  de	  var	  öppna	  med	  sina	   liv	  och	  erfarenheter	  och	  att	  de	  gärna	  deltog	   i	   studien.	  Dock	  så	  kände	   IP4	  sig	  inte	   bekväm	   i	   intervjusituationen	  utan	   beskrev	   känslan	   som	  att	   sitta	   i	   ett	   polisförhör.	  Mitt	  intryck	  är	  dock	  att	  de	  andra	  intervjupersonerna	  gärna	  skulle	  delta	  i	  andra	  liknande	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studier	  i	  framtiden.	  Jag	  tror	  att	  anledning	  till	  denna	  öppenhet	  är	  att	  intervjupersonerna	  har	   lärt	   sig	   det	   destruktiva	   i	   att	   dölja	   känslor	   och	   erfarenheter.	   Att	   anonymiteten	   om	  intervjupersonerna	   behålls	   under	   hela	   forskningsprocessen	   och	   även	   efter	   att	  forskningsprocessen	  avslutats	  är	  viktigt	  samt	  att	  personuppgifter	  förvaras	  på	  ett	  sådant	  sätt	   att	   inte	  obehöriga	  kan	   ta	  del	   av	  dem	  är	   en	   riktlinje	   som	   jag	   ämnar	   följa.	  Enskilda	  intervjupersoner	  skall	  inte	  kunna	  identifieras	  i	  den	  slutgiltiga	  rapporten	  därför	  refererar	  jag	  till	  intervjupersonerna	  som	  nummer	  i	  den	  ordning	  som	  de	  intervjuades,	  följaktligen	  så	   använder	   jag	   IP1	   till	   intervjuperson	   nummer	   ett	   och	   så	   vidare.	   Uppgifter	   om	  intervjupersonerna	  kommer	  inte	  att	  användas	  i	  icke	  vetenskapliga	  syften	  utan	  är	  endast	  till	  för	  mitt	  forskningsändamål.	  	  	  
Validitet	  och	  generaliserbarhet	  
	  Validitet	  behandlar	  frågan	  om	  man	  verkligen	  mäter	  det	  man	  avsett	  att	  mäta.	  Eller	  som	  i	  denna	   studie	   där	   man	   undrar	   om	   den	   undersökning	   man	   gör	   verkligen	   besvarar	   de	  specifika	   frågorna.	   Enligt	   Riessman	   (1993)	   så	   handlar	   inte	   validering	   av	   narrativ	  forskning	   om	   att	   söka	   en	   absolut	   sanning	   utan	   snarare	   för	   att	   pröva	   analysens	  tillförlitlighet.	  En	  rad	  kriterier	  har	   lyfts	   fram.	   I	  narrativ	   forskning	  kan	  man	  med	   fördel	  använda	   en	   rad	   citat	   för	   att	   stödja	   analysen	   i	   rapporten.	   Man	   kan	   även	   presentera	  förslag	  till	  alternativa	  förklaringar	  för	  att	  läsaren	  ska	  kunna	  bedöma	  tolkningen.	  Det	  ska	  också	   finnas	  ett	   sammanhang	  hur	  de	  olika	  delarna	   i	   tolkningen	   skapar	  en	  meningsfull	  bild.	  Reissman	  (1993)	  poängterar	  att	  det	  i	  sista	  hand	  handlar	  om	  förmågan	  att	  dela	  med	  sig	   av	   sina	   reflektioner	   och	   slutsatser	   på	   ett	   begripligt	   sätt.	   För	   att	   studien	   skall	   vara	  pragmatiskt	  korrekt	  så	  ska	  man	  beskriva	  hur	  tolkningarna	  har	  skapats,	  synliggöra	  vad	  som	  gjorts	  och	  specificera	  hur	  man	  gjort	  omvandlingar	  av	  tal	  till	  text	  (ibid).	  	  	  	  	  	  	  	  Vad	   som	   är	   viktigt	   i	   narrativ	   forskning	   är	   enligt	   Lieblich	   (1998)	   en	   samstämmighet	  vilket	  ger	  giltighet	  .	  Det	  innebär	  att	  man	  som	  forskare	  bör	  dela	  med	  sig	  av	  tolkningarna,	  och	  underlaget	  för	  tolkningarna,	  till	  andra	  relevanta	  personer	  och	  då	  fråga	  dem	  om	  de	  kan	  skilja	  på	  forskarens	  och	  berättarens	  röst	  i	  materialet.	  I	  den	  föreliggande	  studien	  har	  en	  person	  som	  kan	  hävdas	  ingå	  i	  forskningsgemenskapen	  rådfrågats.	  Vad	  som	  också	  är	  värt	   att	   nämna	   är	   att	   jag	   som	   forskare	   har	  mitt	   ursprung	   inom	   kriminologin	   och	   den	  föreliggande	   uppsatsen	   präglades	   initialt	   i	   forskningsprocessen	   av	   ett	   kriminologiskt	  perspektiv	  men	   har	   nu	   även	   ett	   sociologiskt	   perspektiv,	   där	   det	   senare	   är	   ett	   relativt	  outforskat	   område	   för	   mig.	   Enligt	   Lieblich	   (1998)	   så	   sker	   då	   ett	   ”korsande	   av	  landområden”	  vilket	  har	  sina	  risker.	   	   I	  validitetsbedömningen	  ska	  inte	  endast	  analysen	  bli	   bedömd	   utan	   även	   forskaren	   själv	   då	   forskaren	   själv	   påverkar	   studien	   med	   sin	  historiskt	  och	  socialt	  präglade	  förförståelse.	  Detta	  tycker	  jag	  att	  jag	  har	  försökt	  påverka	  genom	  att	  öka	  min	  förståelse	  för	  min	  förförståelse.	  	  	  Vid	  den	  initiala	  analysen	  av	  mitt	  material	  så	  var	  det	  tydligt	  för	  mig	  att	  det	  fanns	  likheter	  mellan	   berättelserna	   som	  mina	   intervjupersoner	   delgav	  mig.	   Det	   fick	  mig	   att	   inse	   att	  KRIS	  och	  NA	  bara	  var	  två	  forum	  av	  många	  som	  liknar	  varandra	  i	  struktur	  och	  allra	  minst	  i	  medlemmar.	  Alla	  medlemmar	  hade	  en	  bakgrund	  som	  man	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  hade	  fått	  hjälp	  med	  att	  bryta	  upp	  ifrån.	  Generalisering	  handlar	  enligt	  Dannefjord	  (1999)	  om	  teorins	  generella	  giltighet	  och	  användbarhet.	  	  Att	  kunna	  generalisera	  resultaten	  från	  en	  population	  till	  en	  annan	  handlar	  egentligen	  inte	  om	  empirin	  man	  själv	  samlar	  in	  utan	  om	  teorin	  som	  används	  för	  att	  förklara	  empirin.	  Således	  är	  det	  teorin	  som	  generaliseras.	  Jag	  visar	   i	  min	  studie	  att	  de	   teorier	   jag	  använder	   fungerar	  mycket	  bra	  som	  analysverktyg.	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Genom	   ett	   samspel	   mellan	   tidigare	   teorier	   och	  min	   empiri	   har	   jag	   utvecklat	   en	   egen	  definition	   av	   vänskap	   och	   tydliggjort	   den	   stora	   betydelsen	   av	   vänskap	   som	   social	  företeelse	  för	  möjligheten	  att	  träda	  in	  i	  och	  upprätthålla	  ett	  leverne	  i	  nya	  sociala	  värdar.	  Denna	   kunskap	   kan	   användas	   för	   att	   förstå	   andraförändringsprocesser	   som	  kännetecknar	   andra	   i	   samhället	   avvikande	   grupper.	  Man	   kan	   inte	   veta	   att	   en	   teori	   är	  sann	   men,	   enligt	   Dannefjord,	   ligger	   värdet	   i	   en	   samhällsvetenskaplig	   teori	   i	   att	   den	  fungerar.	   Resultaten	   i	   denna	   uppsats	   kan	   ses	   generaliserbara	   på	   det	   sättet	   att	   de	   kan	  användas	   för	   att	   förstå	   andra	   gruppers	   förändringsprocesser,	   inte	   bara	   den	   grupp	   av	  intervjupersoner	  som	  intervjuades	  för	  studien	  eller	  ex-­‐kriminella	  som	  grupp.	  
Vänskapens	  betydelse	  	  Syftet	  med	   föreliggande	  studie	  är	  att	  undersöka	  vänskapens	  betydelse	   för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  samt	  vänskapens	  betydelse	  för	  att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil.	  Mina	  resultat	  visar	  att	  vägen	  ut	  från	  kriminalitet	  och	  ett	  upprätthållande	  av	  en	  laglydig	  livsstil	   är	   två	   skilda	   företeelser	   dock	  med	   liknande	   underliggande	   fenomen.	   Vägen	   ut	  från	  kriminalitet	  bör	  ses	  som	  en	  helhetsprocess.	  Intressant	  nog	  så	  visar	  mina	  resultat	  att	  denna	  process	  består	  av	  tydligt	  skilda	  delar.	  (1)	  Förberedelsen,	  (2)	  vändpunkten	  och	  	  (3)	  tiden	  efter,	  vilken	  jag	  väljer	  att	  kalla	   ’den	  uppåtgående	  spiralen’.	  Delarna	  beskrivs	  i	  mer	  detalj	  senare	  i	  detta	  avsnitt.	  I	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil	  har	  förtroende	  blivit	   det	   begrepp	   som	   genomsyrar	   mina	   intervjupersoners	   narrativ,	   också	  självförtroende	  och	  stolthet	  har	  visats	  vara	  viktiga	  begrepp.	  	  	  Vänskap	  som	  social	  företeelse	  bygger	  på	  en	  kamratskap	  och	  sällskaplighet.	  Detta	  hjälper	  oss	  att	  hantera	  oförutsedda	  händelser	  i	  vardagen.	  De	  olika	  definitioner	  på	  vänskap	  som	  tidigare	   forskning	   begåvat	   mig	   med	   har	   inte	   varit	   tillfredställande	   för	   den	   typen	   av	  vänskap	   som	   skildras	   i	   intervjupersonernas	   berättelser.	   Som	   nämnts	   har	   jag	   därför	  utvecklat	   en	   egen	   definition	   där	   vänskapsrelationer	   är	   en	   emotionell	   relation	   som	  baseras	  på	  tillit.	  Det	  är	  fria	  relationer	  som	  inte	  är	  inriktade	  på	  utbyte	  utan	  de	  utgör	  ett	  forum	  där	  man	  känner	  tillhörighet	  och	  således	  upplever	  bekräftelse.	  	  	  	  
	  Vänskapsrelationen	  ger	  oss	  en	  känsla	  av	  tillhörighet,	  och	  känslor	  som	  att	  jag	  duger	  och	  att	   jag	   är	  någon.	   	   Vi	   tenderar	   att	   betrakta	   vänskap	   som	   en	   individuell	   företeelse	   som	  kännetecknas	   av	   att	   starka	   emotionella	   band	   som	   styr	   vänskapsrelationen	   och	   där	  vänner	   rangordnas	   efter	   närhetsdimensioner.	   Detta	   speglas	   i	   en	   intervjupersons	  berättelse:	  ”jag	  har	  allting,	  jag	  har	  nära	  vänner	  som	  jag	  har	  fått	  och	  många	  bekanta	  så	  jag	  behöver	  aldrig	  vara	  ensam”.	  Genom	  att	  använda	  mig	  av	  min	  egen	  definition	  så	  har	   jag	  kunnat	   förstå	   och	   skildra	   vänskapens	   betydelse	   för	  mina	   intervjupersoners	   väg	   ut	   ur	  kriminalitet.	  Min	  egen	  definition	  av	  vänskap	  är	   inte	   så	   snäv	  och	  enkelspårig	  vilket	   jag	  upplever	  att	  mångas	  definitioner	  är.	  Min	  syn	  på	  vänskap	  har	   således	  utvecklats	  under	  studiens	   gång	   och	   det	   har	   blivit	   tydligt	   att	   betydelsen	   av	   vänskapsrelationer	   är	  varierande	   genom	   de	   olika	   delarna	   i	   processen:	   under	   vägen	   ut	   från	   kriminalitet	   och	  under	  upprätthållandet	  av	  ett	  laglydigt	  liv.	  
	  	  	  Den	  grupp	  av	  individer	  som	  står	  i	  fokus	  i	  min	  studie	  har	  gemensamt	  att	  de	  under	  kortare	  eller	  längre	  perioder	  i	  sitt	  liv	  varit	  kriminella	  och	  använt	  narkotika.	  Ingen	  har	  i	  dagsläget	  en	  pågående	  kriminell	  livsstil	  eller	  ett	  pågående	  missbruk.	  Tiden	  av	  drogfrihet	  skiljer	  sig	  
	   24	  
mellan	  personerna	  således	  befinner	  de	  sig	   i	  olika	   faser	  av	  upprätthållandet.	   Jag	  börjar	  med	  att	  ge	  en	  redogörelse	  för	  mina	  intervjupersoners	  bakgrunder.	  	  
De	  intervjuades	  bakgrunder	  
	  Jag	  har	   intervjuat	  10	  personer,	  3	  kvinnor	  och	  7	  män.	  Alla	  är	  uppväxta	   i	  Göteborg	  med	  omnejd	   förutom	   en	   kvinna	   som	   är	   uppvuxen	   i	   Finland.	   Två	   av	  mina	   intervjupersoner	  uttrycker	   att	   de	   kommer	   från	   välordnade	   familjeförhållanden.	   En	   intervjuperson	  beskrev	   hur	   hon	   aldrig	   såg	   skymten	   av	   varken	   alkohol	   eller	   droger	   under	   uppväxten.	  Den	   andra	  beskrev	  hur	   alkohol	   endast	   förekom	   i	   samband	  med	   festligheter.	   En	   tredje	  intervjuperson	   blev	   omhändertagen	   som	   treåring	   och	   växte	   sedan	   upp	   under	   bra	  förhållanden	   i	   fosterfamilj	   med	   syskon.	   Jag	   fick	   en	   känsla	   av	   att	   dessa	   tre	  intervjupersoner	  hade	  en	  positiv	  bild	  av	  sin	  barndom	  och	  de	  hade	  haft	  bra	  relation	  med	  sina	  föräldrar.	  För	  tre	  andra	  intervjupersoner	  var	  barndomen	  präglad	  av	  föräldrar	  som	  missbrukade.	  De	  beskriver	   en	   tillvaro	   av	  droger,	   alkohol	   och	  misshandel	   som	  en	  del	   i	  deras	  uppväxt.	  Att	  soffbordet	  hemma	  var	  täckt	  med	  olika	  droger	  och	  injiceringsverktyg	  var	  inget	  ovanligt.	  Således	  blev	  det	  en	  tidig	  debut	  för	  dessa	  tre	  intervjupersonerna	  då	  de	  bara	   var	   9	   respektive	   10	   år	   när	   de	   började	   ta	   droger	   och	   begå	   kriminella	   handlingar.	  Som	  en	  intervjuperson	  uttrycker;	  	  	  Jag	  har	  haft	  en	  morsa	  som	  har	  knarkat	  och	  varit	  alkoholist	  så	  för	  mig	  låg	  det	  nånstans	  bakom	  dörren	  att	  det	  var	  normalt	  att	  knarka	  och	  supa	  och	  slåss	  i	  och	  med	  att	  min	  morsa	  gjorde	  det	  alltid.	  	  Vidare	  så	  uppger	  en	  intervjuperson	  att	  han	  hade	  ett	  kärlekslöst	  hemförhållande	  och	  att	  han	  aldrig	  kände	  sig	  hemmastadd	  hos	  sina	  föräldrar.	  Fyra	  intervjupersoner	  nämner	  inte	  deras	   hemförhållande	   utan	   fäster	   snarare	   betoning	   på	   andra	   omständigheter	   runt	  omkring.	  En	  av	  dessa	  är	  umgängeskretsar	  vilket	  en	  intervjuperson	  relaterade	  till	  att	  han	  växte	   upp	   i	   gäng.	   Han	   såg	   det	   som	   att	   uppväxten	   till	   stor	   del	   bestod	   i	   att	   han	   blev	  påverkad	   av	   andra.	   En	   intervjuperson	   beskriver	   att	   hans	   kriminella	   livsstil	   började	  redan	  när	  han	  var	  barn.	  Hans	  uppväxt	  var	  präglad	  av	  vistelser	  på	  diverse	  pojkhem.	  En	  upplevelse	  som	  han	  inte	  såg	  tillbaka	  på	  med	  en	  positiv	  bild.	  	  	  Genomgående	   för	   alla	   intervjupersoner	   var	   att	   de	   påverkades	   mycket	   av	   personer	   i	  umgänget	   som	   var	   äldre	   än	   de	   själva.	   Den	   vänskapen	  man	   talade	   om	   här	   var	   således	  präglad	  av	  en	  strävan	  att	  få	  vänner	  genom	  att	  bli	  accepterad	  i	  gänget.	  De	  beskriver	  hur	  de	  minns	  att	  uppväxtåren	  och	  speciellt	  i	  tonåren	  påverkades	  mycket	  av	  äldre	  personer	  i	  deras	  umgängeskrets	  eller	  i	  deras	  omgivning.	  De	  såg	  upp	  till	  de	  äldre	  och	  det	  fanns	  en	  strävan	  att	  de	  ville	  bli	  som	  dem.	  De	  ville	  passa	  in	  och	  att	  vara	  i	  ett	  sammanhang.	  De	  ville	  bli	  någon.	  De	  sökte	  sig	  till	  något	  som	  de	  trodde	  ingav	  bekräftelse,	  de	  ville	  bli	  omtyckta.	  Att	  umgås	  med	  äldre	  var	  också	  spännande.	  Uppväxten	  kännetecknades	  av	  en	  nyfikenhet	  och	  spänningssökande	  att	  testa	  saker	  som	  man	  visste	  var	  förbjudna.	  Längtan	  efter	  att	  nå	  status	  var	  framträdande	  i	  många	  narrativ.	  En	  intervjuperson	  berättar	  att	  han	  umgicks	  i	  gäng	  där	  de	  äldre	  oftast	  styrde	  vad	  de	  yngre	  skulle	  göra	  och	  man	  gjorde	  också	  som	  de	  äldre	   sa.	   Några	   år	   senare	   förändrades	   rollerna	   när	   de	   yngre	   blev	   äldre	   och	   samma	  procedur	  upprepades	  åter	  igen.	  	  Typiskt	  för	  alla	  intervjupersoner	  är	  att	  under	  uppväxten	  ha	  känt	  sig	  vilsen.	  Följande	  citat	  återkommer	  på	  olika	  sätt	  i	  många	  narrativ;	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Jag	   kommer	   ihåg	   tillfällen	   där	   jag	   till	   exempel,	   man	   fick	   ju	   ett	   rum	   så	   när	   jag	   var	   inne	   i	  rummet	  så	  grät	  jag	  och	  var	  ledsen,	  när	  jag	  kom	  ut,	  när	  jag	  kom	  utanför	  den	  dörren	  tog	  jag	  på	  mig	  en	  mask.	  	  Det	  fanns	  drömmar	  om	  framtiden	  men	  ingen	  tro	  på	  sig	  själv.	  Det	  fanns	  ambitioner	  men	  inget	  förverkligande.	  Endast	  en	  intervjuperson	  hade	  tankar	  om	  utbildning	  under	  dessa	  år.	   Han	   skaffade	   behörighet	   till	   högskolan	  men	   började	   och	   slutade	   om	   vartannat	   på	  universitetet.	  Han	  började	  under	   ett	   uppehåll	   från	  drogerna	  och	   slutade	  när	  drogerna	  åter	  tog	  över	  hans	  liv.	  För	  alla	  intervjupersoner	  innebar	  drogerna	  en	  flykt,	  en	  flykt	  från	  sig	  själva.	  	  	  Det	  var	  i	  umgänget	  med	  gänget	  eller	  i	  umgänge	  med	  äldre	  personer	  som	  droger	  intogs	  första	   gången.	  Den	   första	   gången	  beskrivs	   av	   fyra	   intervjupersoner	   som	  ett	  underbart	  rus.	  Man	  fastnade	  direkt.	  Drogerna	  gjorde	  så	  att	  inte	  bara	  känslan	  av	  ångest	  dämpades	  utan	   självförtroendet	   höjdes	   ett	   rejält	   snäpp.	   Med	   ett	   ökat	   självförtroende	   blev	   man	  vacker	   och	  man	   vågade	  mer.	   Således	   var	   det	   drogerna	   som	   innebar	   en	   början	   på	   en	  kriminell	  livsstil.	  För	  att	  finansiera	  missbruket	  var	  kriminaliteten	  ett	  nödvändigt	  ont.	  	  	  För	  resterande	  sex	   intervjupersoner	  var	  kriminalitet	  och	  drogerna	  något	  som	  startade	  tillsammans,	  de	  gick	  hand	  i	  hand	  som	  det	  uttrycktes.	  Kriminaliteten	  började	  småskaligt	  med	   att	   stjäla	   godis,	   mopeder	   och	   bryta	   sig	   in	   i	   slöjdsalar	   för	   att	   stjäla	   tinner	   som	  sniffades.	   Vidare	   blev	   små	   snatterier	   till	   inbrott	   i	   lägenheter	   och	   bilstölder.	   En	  intervjuperson	  beskriver	  hur	  han,	  under	  tonåren	  brukade	  stjäla	  bilar	  när	  han	  blev	  full.	  Sen	  kom	  drogerna	  och	  då	  blev	  han	  som	  han	  uttrycker	  ”superkriminell”	  och	  han	  kickade	  på	  att	  göra	  inbrott	  och	  stjäla.	  I	  takt	  med	  att	  man	  blev	  äldre	  så	  blev	  också	  kriminaliteten	  mer	   avancerad.	   Vid	   denna	   tidpunkt	   hade	   man	   samtidigt	   utvecklat	   ett	   kraftigt	  drogmissbruk	  vilket	  ”krävde	  sitt”	  som	  en	  intervjuperson	  uttryckte	  det.	  Detta	  bidrog	  till	  att	  tyngre	  kriminella	  handlingar	  begicks.	  	  	  	  
Det	  kriminella	  livet,	  den	  kriminella	  världen	  	  Det	   kriminella	   livet	   och	   den	   kriminella	   världen	   framstår	   som	   tuff.	   I	   mina	  intervjupersoners	   berättelser	   är	   inslag	   av	   våld	   vanligt.	   Kriminella	   handlingar	   upplevs	  som	   en	   del	   i	   en	   hård	   vardag	   där	   dessa	   gärningar	   normaliserades.	   En	   utgång	   från	   det	  kriminella	   livet	   och	   den	   kriminella	   världen	   sker	   inte	   lika	   lätt	   som	   ingången.	  Hela	   den	  sociala	   världen	   inklusive	   alla	   vänskapsrelationer	   har	   byggts	   upp	   kring	   kriminalitet.	  Såväl	   i	   inträdet	   till	  kriminalitet	  som	  i	  det	  vardagliga	   livet	  så	  umgås	  de	   framförallt	  med	  likasinnade.	   För	   de	   flesta	   av	   intervjupersonerna	   så	   var	   kriminaliteten	   ett	   sätt	   att	  finansiera	   sitt	   drogmissbruk.	   Drogerna	   beskrivs	   som	   orsaken	   till	   att	   kriminella	  handlingar	  begicks	  då	  man	  under	  ett	  drogrus	  fick	  drivkraft	  att	  begå	  sådana	  handlingar.	  Jag	  förstod	  det	  som	  om	  att	  när	  man	  väl	  är	  inne	  i	  den	  spiralen	  så	  är	  det	  väldigt	  svårt	  att	  komma	  ur.	  Oavsett	  hur	  det	  kriminella	  livet	  startade	  så	  är	  det	  som	  en	  ond	  spiral.	  Som	  en	  intervjuperson	  uttrycker	  det	  så	  ”fixar	  man	  inte	  det	  kriminella	  livet	  utan	  att	  man	  stänger	  av	  med	  droger”.	  I	  mina	  intervjupersoners	  berättelser	  fick	  jag	  en	  känsla	  av	  att	  livet	  som	  kriminell	   till	   en	   början	   var	   bekymmerslöst	   där	   vardagen	   var	   relativt	   enkel	   och	  kriminella	   handlingar	   av	   olika	   slag	   utfördes	   utan	   större	   eftertanke.	   Dagliga	   problem	  framstod	   som	   lätthanterliga	   och	   livet	   flöt	   på.	   Vidare	   fick	   jag	   sedan	   känslan	   att	   detta	  förändrades	   någonstans	   i	   den	   kriminella	   karriären	   och	   byttes	   mot	   en	   känsla	   av	  uppgivenhet.	   Detta	   var	   oftast	   en	   följd	   av	   ett	   antal	   häktningar	   eller	   straff	   man	   hade	  bakom	  sig	  och	  man	  befann	  sig	  som	  djupast	  nere	  i	  kriminaliteten.	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  Genomgående	   för	   alla	   intervjupersoner	   är	   att	   det	   har	   funnits	   många	   chanser	   till	   en	  vändpunkt.	   Jag	  har	   identifierat	  händelser	   i	  mina	   intervjupersoners	   liv	  med	  hjälp	  av	  de	  teoretiska	   utgångspunkter	   som	   beskriver	   vad	   det	   är	   som	   utgör	   en	   vändpunkt.	   Fuchs-­‐Ebaugh	  (1988)	  talar	  om	  att	  det	   finns	  olika	  typer	  av	  vändpunkter.	  Sammantaget	  menar	  hon	  att	  vändpunkter	  är	  den	  slutgiltiga	   funktionen	  i	  beslutfattande	  processen	  och	  är	  av	  stor	   betydelse.	   Den	   karakteriseras	   av	   att	   vara	   en	   specifik	   händelse	   som	   medför	   en	  förändring	   i	   individens	   liv.	   Enligt	   mig	   så	   har	   det	   funnits	   händelser	   som	   mina	  intervjupersoner	  berättat	  om	  som	  haft	  stor	  potential	  att	  bli	  vändpunkter	  men	  som	   inte	  blivit	  det.	  Det	  har	  funnits	  stora	  likheter	  mellan	  dessa	  situationer	  och	  de	  situationer	  som	  senare	  resulterat	  i	  ett	  utträde	  ur	  det	  kriminella	  livet.	  	  IP1	  berättar:	  	  
	   Så	   vi	   kom	   till	   affären,	   ”du	   får	   stjäla”	   han	   ville	   ha	   fläskfilé,	   gröna	   ärtor	   och	   klyftpotatis,	   det	  glömmer	  jag	  aldrig	  och	  så	  släpper	  han	  mig	  själv	  in	  i	  affären	  och	  som	  jag	  såg	  ut	  med	  levrat	  blod	  och	   knivhugg	   i	   benet	   och	   allting	   så	   bara	   jag	   kom	   in	   i	   affären	   började	   folk	   titta	   på	  mig	   och	  nånstans	   där	   tog	   jag	   modet	   till	   mig	   och	   gick	   in	   på	   kontoret	   och	   bad	   om	   hjälp	   och	   den	  underbare	  mannen	  där	   fattade	  hela	  grejen	  och	  han	   låste	  dörren	  till	  kontoret	  ringde	  polisen	  och	  polisen	  var	  där	  på	  3	  minuter.	  	  Efter	  detta	  tillfälle	  när	  mannen	  som	  utsatte	  IP1	  för	  detta	  fick	  ett	  fängelsestraff	  och	  hon	  fick	   ett	   skadestånd	   så	   säger	   hon;	   ”jag	   levde	   precis	   som	   om	   livet	   bara	   lekte”.	   Jag	   fick	  uppfattningen	  om	  att	  hon	  var	   lättad	   för	  att	  undgå	  att	   stöta	  på	  denna	  man	  som	  skadat	  henne	  och	  nu	  kunde	  hon	  sköta	  sig	  själv.	  IP8	  berättar	  om	  en	  händelse	  som	  han	  bär	  med	  sig	  på	  sitt	  samvete	  än	  idag	  25	  år	  senare.	  Han	  hamnade	  i	  en	  psykos	  som	  var	  resultatet	  av	  en	   tid	   av	   tungt	   drogmissbruk.	   Psykosen	   gjorde	   att	   han	   fick	   hallucinationer	   och	  vanföreställningar.	  Mitt	  i	  psykosen	  ringde	  det	  på	  hans	  dörr;	  
	   Jag	   har	  massa	   knivar	   på	  mig	   och	   en	  machetes	   och	   då	   där	   det	   en	   försäljare	   och	   jag	   är	   fullt	  övertygad	  om	  att	  han	  är	  utsänd	  till	  att	  mörda	  mig	  så	  jag	  höjer	  macheten	  och	  säger	  till	  honom	  att	  ta	  fram	  pistolen	  annars	  hugger	  jag	  och	  han	  har	  ju	  ingen	  pistol,	  han	  tar	  upp	  plånboken	  och	  säger	  ta	  mina	  pengar	  och	  jag	  säger,	  jag	  vill	  inte	  ha	  dina	  pengar	  jag	  vill	  ha	  pistolen	  och	  han	  har	  ingen	  så	  jag	  tvingar	  med	  honom	  in	  i	  lägenheten	  och	  håller	  honom	  fången	  i	  flera	  timmar.	  
	  	  	  Efter	   denna	   händelse	   blev	   IP8	   omhändertagen	   av	   polisen	   och	   fick	   genomgå	   en	  sinnesundersökning,	  vilket	  resulterade	  i	  att	  han	  placerades	  på	  häktet	   för	  att	  senare	  bli	  frisläppt.	   Han	   blev	   inte	   dömd	   för	   händelsen	   men	   det	   ledde	   till	   en	   tankeställare	   för	  honom	   kring	   hur	   han	   levde	   sitt	   liv.	   Trots	   detta	   så	   fortsatte	   kriminaliteten	   och	  drogmissbruket	   i	  ytterligare	  13	  år.	  Det	  är	   intressant	  att	  diskutera	  och	  reflektera	  kring	  varför	   dessa	   händelser	   inte	   inneburit	   en	   vändpunkt	   när	   de	   har	   förutsättningar	   att	   bli	  vändpunkter.	  De	  är	  den	  typ	  av	  specifika	  händelser	  som	  Fuchs	  Ebaugh	  skulle	  ange	  som	  vändpunkter.	   Sampson	   och	   Laub	   (1993)	   talar	   om	   en	   levnadsbana	   där	   övergångar	  refereras	  till	  händelser	  i	  livet.	  Sammankopplingen	  mellan	  övergångar	  och	  levnadsbanan	  kan	   möjligen	   generera	   en	   vändpunkt.	   De	   betonar	   att	   det	   är	   det	   sociala	   bandet	   som	  påverkar	  om	  en	  händelse	  genererar	  en	  vändpunkt.	  I	  tidigare	  forskning	  tas	  exempel	  upp	  som	  viktiga	  för	  att	  generera	  en	  vändpunkt.	   Investerat	  socialt	  kapital	  (Sampson	  &	  Laub	  1993)	   broar	   från	   den	   gamla	   sociala	   världen	   till	   den	   nya	   (Fuchs	   Ebaugh	   1988)	   samt	  specifika	   sociala	   band	   (Hirschi	   1969)	   som	   hjälper	   till	   för	   att	   hitta	   en	   väg	   ut	   ur	  kriminalitet.	  I	  dessa	  exempel	  i	  berättelserna	  uppfylls	  få	  av	  de	  teorier	  kring	  vändpunkter	  som	   tidigare	   forskning	   diskuterar.	   IP1	   betonar	   att	   hon	   vid	   detta	   tillfälle	   hade	   sociala	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band,	   men	   främst	   till	   andra	   kriminella	   missbrukare.	   Cid	   och	   Martí	   (2012)	   belyser	  självförtroendets	  betydelse.	  Starka	  sociala	  band	  till	  vänner	  eller	  familj	  bidrar	  till	  att	  öka	  personens	  självförtroende	  vilket	  behövs	  för	  att	  ta	  sig	  ur	  kriminalitet.	  Självförtroende	  är	  ett	   begrepp	   som	   är	   ständigt	   återkommande	   i	   mina	   intervjupersoners	   berättelser,	   då	  med	   betoning	   på	   dåligt	   självförtroende.	   De	   sociala	   band	   som	   IP1	   kände	   att	   hon	   hade	  under	   den	   här	   perioden	   kanske	   inte	   var	   tillräckligt	   starka	   för	   att	   öka	   hennes	  självförtroende.	   Ytterligare	   en	   anledning	   att	   tro	   detta	   är	   för	   att	   de	   sociala	   banden	  utgjordes	   av	   relationer	   till	   andra	   kriminella	   missbrukare.	   För	   IP8	   skedde	   denna	  händelse	  under	  en	  mörk	  period	  i	  hans	  liv.	  Han	  hade	  tidigare	  haft	  sambo	  och	  dotter	  men	  han	   hade	   börjat	   missbruka	   så	   mycket	   och	   använt	   så	   starka	   droger	   att	   han,	   som	   han	  beskriver,	   vaknade	   upp	   flera	   år	   senare	   och	   förstod	   att	   han	   hade	   förlorat	   allting.	  Missbruket	  resulterade	  i	  psykosen.	  För	  IP8	  fanns	  inget	  socialt	  stöd	  och	  han	  upplevde	  en	  ensamhet	   i	   sin	   situation.	   Enligt	   tidigare	   forskning	   så	   är	   förändring	  och	   anpassning	   till	  något	  nytt	  näst	  intill	  omöjlig	  vid	  ett	  sådant	  tillfälle	  (Fuchs	  Ebaugh	  1988).	  	  	  Många	   intervjupersoner	   var	   tydliga	   med	   att	   de	   inte	   tyckte	   om	   att	   spendera	   tid	   på	  fängelset.	  Dock	  verkade	  fängelsestraff	  inte	  för	  någon	  intervjuperson	  vara	  avskräckande	  i	  den	   bemärkelsen	   att	   det	   första	   straffet	   blev	   en	   vändpunkt.	   Många	   intervjupersoner	  vittnar	   om	   att	   det	   fanns	   en	   insikt	   om	   att	   det	   var	   drogerna	   som	   var	   orsaken	   till	   att	  kriminella	  handlingar	  begåtts	  och	  således	  att	  man	  satt	  i	  fängelse.	  Det	  fanns	  tankar	  på	  att	  sluta	  med	  drogerna	  efter	  frigivning	  men	  detta	  slutade	  bara	  vid	  tankar.	  Hur	  mycket	  man	  än	   hatade	   fängelset	   så	   var	   man	   tillbaks	   i	   den	   kriminella	   världen	   efter	   frigivning.	   Det	  finns	   exempel	  på	   intervjupersoner	   som	  blivit	   frigivna	   från	   fängelset	  där	  det	   inte	  dröjt	  mer	  än	  några	  timmar	  innan	  de	  satt	  anhållna	  igen.	  Efter	  frigivning	  återgick	  man	  till	  gamla	  umgängen	   och	   de	   valde	   inte	   att	   få	   stöd	   och	   hjälp	   utan	   de	   återföll	   i	   den	   kriminella	  livsstilen.	   Jag	   ser	   anledningen	   till	   att	   man	   återföll	   i	   brott	   som	   att	   man	   inte	   hade	  genomgått	  en	  förberedande	  del	  som	  resulterar	  i	  beslutet	  att	  ta	  sig	  ur	  det	  kriminella	  livet.	  Detta	   att	   vissa	   händelser	   är	   uppenbara	   och	   omvälvande	   för	   individen,	   men	   inte	  tillräckliga	  för	  att	  generera	  en	  vändpunkt,	  skildras	  i	  mina	  intervjupersoners	  narrativ.	  En	  vändpunkt	  passar	  helt	  enkelt	  inte	  in	  i	  livet	  precis	  där	  och	  då.	  En	  fördjupad	  analys	  av	  den	  förberedande	  delen	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  tas	  upp	  i	  senare	  del.	  Det	  är	  uppenbart	  att	   mina	   intervjupersoner	   inte	   haft	   relationer	   som	   stärker	   de	   sociala	   banden.	   Många	  intervjupersoner	   upplevde	   att	   familjen	   hade	   tagit	   avstånd	   från	   dem.	   De	   hade	   ingen	  sysselsättning.	  Umgänget	  var	  endast	  med	  personer	  som	  var	   i	   liknande	  situation	   i	   livet.	  Självkänslan	   och	   självförtroendet	   blev	   således	   lidande.	  Man	   hade	   inga	   alternativ.	  Man	  upplevde	  en	  ensamhet	  och	  en	  avsaknad	  av	  att	   tillhöra	  någon	  social	  värld	   i	  vilken	  man	  kan	  känna	  bekräftelse	  och	  tillhörighet.	  	  	  Vissa	   intervjupersoner	  har	  under	   livets	  gång	   i	  den	  kriminella	  världen	  haft	  perioder	  av	  drogfrihet.	   IP5	   berättar	   att	   han	   inte	   såg	   sin	   alkohol	   konsumtion	   som	   ett	   problem,	  däremot	  hade	  han	  insikt	  om	  att	  han	  hade	  ett	  problem	  med	  amfetamin.	  Efter	  att	  ha	  fått	  ett	  fängelsestraff	  på	  två	  år	  och	  sökt	  sig	  till	  en	  drog-­‐fri	  anstalt	  så	  inledde	  han	  sin	  längsta	  tid	   av	   drogfrihet	   någonsin	   i	   livet.	   	   Dock	   inte	   från	   alkohol	   vilket	   han	   som	   sagt	   inte	  betraktade	  som	  ett	  problem,	  trots	  att	  han	  druckit	  alkohol	  i	  princip	  varje	  dag	  i	  trettio	  år.	  Han	  berättar	  sedan;	  
	   Sen	  blev	  jag	  överfallen	  på	  väg	  hem	  från	  Nefertiti,	  jag	  hade	  vart	  ute	  på	  restaurang	  och	  jag	  var	  väl	  lite	  rund	  under	  fötterna	  och	  blev	  överfallen	  av	  2	  unga	  killar,	  jag	  tror	  bara	  de	  ville	  slå	  ner	  mig	  och	  jag	  blev	  så	  kränkt	  så	  fruktansvärt	  kränkt	  så	  att	  jag	  det	  tog	  väl	  20	  minuter	  innan	  jag	  hade	  en	  spruta	  i	  armen	  och	  sen	  startade	  den	  sämsta	  perioden	  i	  mitt	  liv.	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  Denna	  händelse	  vittnar	  om	  att	  IP5	  trots	  en	  längre	  tid	  av	  drogfrihet	  inte	  klarade	  av	  denna	  händelse.	  Detta	  som	  han	  beskriver	  kan	  sägas	  vara	  en	  händelse	  som	  tvärtemot	  en	  positiv	  vändpunkt	   ledde	   till	   ett	   återfall.	   Istället	   för	   att	   händelser	   bidrar	   till	   en	   förändring	   så	  bidrog	  den	  till	  ett	  återfall	  av	  drogerna	  och	  således	  de	  kriminella	  handlingarna.	  Byrne	  och	  Trew	  (2008)	  visade	  i	  deras	  forskning	  att	  perioder	  av	  avbrott	  i	  kriminalitet	  tenderar	  att	  vara	  kortlivade	  om	  det	  inte	  sker	  någon	  förändring	  i	  de	  sociala	  banden.	  	  	  	  	  IP6	   berättar	   en	   liknande	   berättelse.	   Han	   hade	   fått	   villkorligt	   straff	   och	   sökt	   sig	   från	  Göteborg	   till	  Värmland.	  Drogfri	   som	  han	  var	  började	  han	  på	   folkhögskola.	  Efter	   en	   tid	  träffade	  han	  en	  tjej	  och	  de	  bosatte	  sig	  i	  Värmland.	  De	  renoverade	  ett	  hus	  och	  fick	  barn.	  Tråkigt	  nog	  så	  blev	  livet	  inte	  som	  han	  tänkt	  sig.	  Hans	  sambo	  och	  mamman	  till	  sitt	  barn	  fick	   en	   hjärntumör	   och	   dog	   hastigt.	   Han	   berättar	   om	   tiden	   efteråt;	   ”då	   ramlade	   de	   ju	  änna	  ihop	  för	  mig,	  jag	  var	  väl	  30	  nånting	  och	  åkte	  tillbaks	  till	  Göteborg	  och	  då	  är	  det	  ju	  fem	  sex	  år	  som	  är	  ganska	  tomma	  i	  missbruket”.	  Här	  klarar	   inte	  IP6	  av	  denna	  händelse	  utan	  återfaller	  i	  missbruk	  igen.	  Varför	  klarar	  de	  inte	  av	  dessa	  händelser?	  För	  IP6	  fanns	  ett	  tydligt	  behov	  av	  att	  kunna	  klara	  av	  vardagen	  och	  sköta	  sitt	  barn.	  För	  IP5	  så	  fick	  en	  våldshändelse	   till	   följd	   att	   han	   återfaller	   i	   ett	   drogmissbruk	   efter	   en	   tid	   som	   skötsam.	  Barriären	   till	   att	   åter	   hamna	   i	   en	   nedåtgående	   spiral	   var	   för	   låg	   och	   de	   klarade	   inte	  motgången.	   Motgången	   används	   i	   narrativen	   som	   en	   anledning	   för	   ett	   destruktivt	  beteende	   som	   till	   slut	   ledde	   till	   återfall.	   Berättelserna	   avslöjar	   att	   för	   varken	   IP5	   eller	  IP6	  går	  tankarna	  till	  någon	  i	  den	  omedelbara	  närheten	  som	  skulle	  utgöra	  ett	  socialt	  stöd	  och	   ”signifikanta	   andra”	   för	   dem	   (Skårner	   2001).	   Drogerna	   och	   ett	   liv	   med	   fortsatt	  kriminalitet	   låg	  närmast	   till	  hands.	   ”Broar”	   till	  andra	  sociala	  världar	  än	  den	  kriminella	  världen	  saknas	  vid	  dessa	  tillfällen	  (Fuchs	  Ebaugh	  1988).	  	  Det	   är	   inte	   alltid	   som	   vänskap	   ligger	   nära	   till	   hands	   när	   den	   som	   i	   ovan	   nämnda	  situationer	   som	   mest	   behövs.	   Den	   vänskapen	   som	   finns	   i	   den	   kriminella	   världen	  beskrivs	  i	  många	  fall	  som	  falsk.	  Enligt	  två	  intervjupersoner	  baseras	  vänskapen	  på	  utbyte.	  Man	  är	  endast	  vänner	  om	  man	   får	  ut	  något	  av	  det	  vilket	  kan	  betyda	  att	  man	  själv	  är	   i	  underläge.	  IP9	  uttrycker;	  
	   Det	  är	  aldrig	  äkta	  på	  utsidan,	  jo	  så	  länge	  man	  kan	  bidra	  med	  någonting	  men	  så	  fort	  man	  gör	  något	  fel	  så	  är	  man	  den	  största	  skiten	  ute	  på	  gatan	  och	  folk	  jagar	  en,	  det	  finns	  inget	  äkta	  i	  det,	  så	  länge	  man	  bidrar	  med	  droger	  eller	  pengar	  så	  är	  man	  den	  bästa	  kompisen,	  brorsan	  liksom.	  
	  	  Jag	   får	   intrycket	   av	   att	   vänskapen	   i	   den	  kriminella	   världen	  handlar	   om	  ett	   ömsesidigt	  utnyttjande	   där	   inget	   är	   äkta.	   Forkby	   och	   Liljeholm	   Hansen	   (2011)	   menar	   att	   när	  människor	   upplever	   sig	   vara	   i	   ett	   underläge	   i	   relation	   till	   andra	   människor	   och	   i	  samhället	   i	   stort,	   så	   kan	   det	   upplevas	   som	   en	   provokation	   mot	   självrespekten;	   en	  kränkning	  som	  väcker	  skamkänslor	  och	  känslan	  av	  att	  inte	  duga	  som	  människa.	  Således	  kan	  vänskapsrelationer	  i	  den	  kriminella	  världen	  inte	  bidra	  med	  en	  känsla	  av	  tillhörighet	  eller	   bekräftelse	   som	   är	   nödvändigt	   för	   att	   bygga	   upp	   en	   positiv	   självbild	   vilket	  mina	  resultat	   visar	   behövs	   för	   att	   komma	   ur	   kriminalitet.	   Den	   bekräftelse	   som	   ges	   är	   ofta	  förknippad	  med	   rädsla	   att	   inte	   passa	   in	   och	   en	   känsla	   av	   tillhörighet	   som	   därför	   blir	  oäkta.	  Detta	  får	  till	  följd	  att	  självbilden	  påverkas	  negativt	  och	  totalt	  i	  motsatt	  riktning,	  i	  jämförelse	  med	  vad	  som	  gagnar	  beslutet	  att	  komma	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  att	  bli	  drogfri.	  Det	  är	  genom	  möten	  med	  andra	  människor	  som	  vi	  lär	  känna	  oss	  själva	  (Alberoni	  1984).	  Jag	  tolkar	  detta	  som	  att	  om	  dessa	  möten	  alltid	  utspelar	  sig	  i	  det	  falska	  rummet	  så	  är	  det	  inte	  konstigt	  att	  det	  blir	  svårare	  och	  svårare	  att	  komma	  ur	  en	  kriminell	  livsstil	  när	  man	  kommer	  längre	  och	  längre	  ifrån	  sin	  egen	  identitet.	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IP4	   säger	   ”din	   bästa	   kompis	   sitter	   bredvid	   dig	   när	   ni	   knarkar	   ihop	   men	   sen	   blir	   ni	  ovänner	   om	   nått”.	   Enkla	   händelser	   får	   till	   följd	   att	   kompisarna	   blir	   ovänner	   vilket	  återspeglar	  de	  sköra	  band	  som	  finns	  kriminella	  vänner	  emellan.	  IP4	  igen;	  ”Det	  finns	  inga	  vänner	   därute”	   säger	   han	   lågmält	   samtidigt	   som	   han	   ruskar	   på	   huvudet.	   I	  intervjusituationen	  med	  IP4	  så	  fick	  jag	  känslan	  av	  att	  han	  upplevde	  att	  det	  var	  som	  att	  sitta	   på	   ett	   polisförhör	   igen.	   Han	   svarade	   på	   mina	   frågor	   väldigt	   bestämt,	   kort	   och	  koncist.	  Detta	  kanske	  var	  för	  att	  han	  inte	  var	  bekväm	  i	  situationen.	  Intervjun	  utfördes	  i	  ett	   konferensrum	   i	   anslutning	   till	   KRIS	   lokaler.	  Mitt	   intryck	   var	   att	   konferensrummet	  inte	   användes	   så	   ofta,	   rummet	   var	   således	   inte	   hemtrevligt	   och	   detta	   kan	   vara	  anledningen	   till	   att	   IP4	   inte	  var	  bekväm	   i	   situationen.	  Vidare	  så	  var	   IP1	  berättelse	  om	  vänner	   annorlunda.	  Hon	  uttrycker	   att	   hon	   saknar	   sina	   gamla	   vänner	   i	   staden	  där	  hon	  bodde	  förut.	  För	  henne	  var	  dessa	  kreativa	  och	  underbara	  människor	  men	  att	  de	  befinner	  sig	   i	   ett	   pågående	  missbruk	   gör	   umgänget	  med	  dem	  omöjligt.	  Det	  märktes	   att	   hennes	  åtta	  år	  av	  avhållsamhet	  från	  droger	  och	  kriminalitet	  har	  gett	  henne	  förmågan	  att	  blicka	  tillbaks	   på	   de	   människor	   som	   varit	   betydelsefulla	   i	   hennes	   liv	   och	   se	   dem	   som	   de	  människor	  som	  finns	  under	  missbrukaridentiteten.	  Jag	  fick	  intrycket	  av	  att	  hon	  verkade	  ha	  ett	  bra	  självförtroende	  och	  verkade	  vara	  trygg	  i	  sig	  själv	  vilket	  besannades	  under	  en	  observation	  på	  KRIS	  när	  hon	  plötsligt	   ropade	  över	   lokalen;	   ”jag	  sticker	   till	  psykologen	  nu”.	  Detta	  var	  något	  som	  fick	  mig	  att	  se	  henne	  som	  en	  öppen	  person.	  	  Jag	  frågar	  mig	  om	  ensamhet	  är	  synonymt	  med	  avsaknad	  av	  vänner?	  Det	  är	  intressant	  att	  reflektera	  kring	  vad	  ordet	  ensamhet	  egentligen	  betyder	  och	  vad	  som	  en	  intervjuperson	  vill	   ska	   framgå	   när	   man	   använder	   detta	   ord.	   I	   många	   av	   mina	   intervjupersoners	  berättelser	  så	  användes	  ordet	  ensamhet.	  IP2	  beskriver	  att	  allt	  blev	  så	  definitivt,	  ”att	  sitta	  där	  i	  sin	  ensamhet	  och	  ha	  förlorat	  allting”.	  IP4	  uttrycker	  att	  han	  hatar	  ensamheten	  och	  IP7	  uttrycker	  att	  man	  bara	  har	  kriminella	  vänner	  och	  när	  man	  sedan	  måste	  bryta	  med	  dessa	  så	  blir	  det	  ensamt.	   IP5	  uttrycker	  att	  han	  hade	  en	  period	  där	  han	  var	  helt	  ensam	  innan	  han	   sedan	  nådde	   ”rock-­‐bottom”.	  Under	   vistelsen	  med	  mina	   intervjupersoner	   så	  fick	  jag	  känslan	  av	  att	  de	  alla	  hade	  känt	  sig	  ensamma	  när	  de	  hade	  sina	  sämsta	  perioder	  med	  kriminalitet	  och	  drogmissbruk	  och	  vice	  versa.	  De	  verkade	   inte	   lyckliga	  under	  den	  tiden	  samtidigt	  som	  de	  också	  gav	  sken	  av	  att	  de	  hade	  svårt	  att	  fundera	  ut	  en	  bra	  väg	  bort	  ifrån	   ensamhet.	   Vem	   eller	   vilka	   är	   det	   man	   vill	   ha	   bredvid	   sig	   om	  man	   refererar	   till	  ensamhet	   som	   ett	   tillstånd	   där	   man	   är	   själv	   utan	   att	   någon	   annan	   person	   är	   fysiskt	  närvarande.	   Eller	   refererar	   man	   till	   en	   ensamhet	   där	   det	   finns	   fysisk	   närvaro	   och	  ensamheten	  är	  psykologiskt	  betingad?	  Jag	  tycker	  mig	  se	  ett	  tydligt	  mönster	  på	  så	  sätt	  att	  ordet	  användes	  till	  att	  beskriva	  en	  tomhet	  i	  själen.	  Skildringarna	  av	  ensamhet	  var	  tydliga	  och	  något	   som	   intervjupersonerna	   i	   sina	  narrativ	   framhävde	  som	  viktiga.	  Ensamheten	  framkom	   i	   den	   del	   av	   berättelserna	   som	   relaterade	   till	   förberedelseprocessen	   till	   att	  förändra	  sin	  livsstil.	  	  Starka	  band	   till	   en	  kärlekspartner	   kan	   leda	   till	   en	   förändrad	   livsstil	   (Sampson	  &	  Laub	  1993;	  Cid	  &	  Martí	  2012).	  Genomgående	  för	  intervjupersonerna	  var	  att	  det	  fanns	  många	  kärlekspartners	   under	   det	   kriminella	   livet.	  De	   tar	   upp	   kärleksrelationer	   som	  de	  haft	   i	  ungdomsåren	  likväl	  som	  relationer	  som	  kommit	  och	  gått	  samtidigt	  med	  deras	  kriminella	  liv.	  För	  några	  av	  intervjupersonerna	  har	  en	  kärlekspartner	  lett	  till	  att	  det	  kriminella	  livet	  och	  missbruket	  lugnat	  sig	  en	  aning,	  de	  uttryckte	  att	  intentionen	  var	  att	  man	  skulle	  starta	  ett	  nytt	  liv	  tillsammans.	  På	  något	  sätt	  så	  lyckades	  man	  inte	  utan	  intervjupersonerna	  blev	  lämnade	  av	  partnern	  på	  grund	  av	  det	  pågående	  kriminella	  livet.	  Kärleksrelationer	  under	  det	  kriminella	  livet	  beskrivs	  därför	  i	  narrativen	  som	  något	  som	  stjälpt	  snarare	  än	  hjälpt	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vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  missbruk.	  Möjligheten	   finns	  att	   intervjupersonerna	   själva	  känt	   en	   djupare	   vänskap	   med	   sina	   partners	   än	   vad	   partnern	   i	   sin	   tur	   gjorde	   vilket	  betydde	   att	   en	   separation	   fick	   negativa	   konsekvenser	   för	   intervjupersonerna.	  Avgörande	  för	  hur	  de	  sociala	  banden	  utvecklas	  är	  relationens	  emotionella	  styrka	  mellan	  individerna.	  Några	  hade	  delat	  kriminalitet	  och	  missbruk	  tillsammans	  med	  sina	  partners	  och	   i	   vissa	   fall	   förklarades	   kriminalitet	   och	   missbruk	   som	   ett	   överlevande	   från	   en	  destruktiv	   kärleksrelation.	   I	   dessa	   relationer	   kan	   inte	   vänskap	   inom	   ramen	   för	   en	  kärleksrelation	   under	   det	   kriminella	   livet	   sägas	   ge	   upphov	   till	   tillit,	   tillhörighet	   eller	  bekräftelse.	  	  Generellt	  sett	  så	  var	  ett	  dåligt	  självförtroende	  genomgående	  i	  berättelserna.	  Såväl	  som	  i	  ingången	   till	   kriminalitet	   som	   under	   hela	   livet	   som	   kriminell.	   Detta	   var	   tydligt	   i	   de	  situationer	  som	  tydde	  på	  dåligt	  omdöme	  eller	  osäkerhet.	  IP4	  beskrev	  hur	  han	  som	  ung	  gjorde	  vad	  som	  helst	  för	  att	  bli	  accepterad	  av	  de	  äldre	  i	  det	  gäng	  som	  han	  ville	  tillhöra.	  IP1	  beskriver	  hur	  hon	  hela	  tiden	  har	  föraktat	  tjuvar,	  och	  när	  hon	  sedan	  träffar	  en	  kille	  som	  var	  just	  tjuv,	  så	  beskriver	  hon	  det	  som	  att	  hon	  föll	  ett	  steg	  ner	  på	  samhällsstegen.	  Självföraktet	   i	   hennes	   berättelse	   var	   tydlig	   och	   hon	   talade	   själv	   om	   att	   hon	   hade	   ett	  dåligt	   omdöme	   och	   dåligt	   självförtroende.	   Självförtroende	   byggs	   upp	   i	   interaktionen	  med	  andra	  människor	  där	  bekräftelse	  ges	  på	  ens	  gärningar.	  I	  den	  kriminella	  världen	  är	  de	   nära	   vännerna	   få	   och	   bekräftelse	   på	   bra	   gärningar	   sällsynt.	   I	   narrativen	   beskrevs	  nästan	  aldrig	  en	  situation	  där	  en	  nära	  vän	  sade	  något	  som	  gjorde	  intervjupersonen	  glad.	  Tvärtom	   fanns	   ständiga	   hot	   och	   källor	   till	   osäkerhet	   närvarande	   under	   det	   kriminella	  livet.	   Jag	   fick	   ett	   tydligt	   intryck	   av	   intervjupersonerna	   redan	   från	   barndomen	   haft	   ett	  dåligt	  stöd	  till	  i	  bygga	  upp	  ett	  bra	  självförtroende.	  Stökiga	  hemförhållanden	  och	  ett	  tidigt	  inträde	  i	  gäng	  ledde	  till	  en	  sämre	  och	  sämre	  självkänsla	  för	  mina	  intervjupersoner.	  Att	  intervjupersonerna	  har	  haft	  många	  kärlekspartners	  genom	  livet	  är	  också	  något	  som	  jag	   väljer	   att	   tolka	   som	   en	   följd	   av	   dåligt	   självförtroende.	   Intervjupersonerna	   har	   haft	  dåligt	  självförtroende	  och	  därför	  behövt	  den	  bekräftelse	  som	  det	  innebär	  när	  man	  söker	  sig	  till	  många	  olika	  partners.	  
Vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  
	  Vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  är	  en	  komplex	  process.	  Mina	  resultat	  visar	  att	  man	  bör	  se	  vägen	  ut	   ur	   kriminalitet	   som	   en	   enhetlig	   process.	   Processen	   består	   av	   tydliga	   delar	   som	  urskiljer	   sig	   från	   varandra.	   Denna	   process	   innehåller	   som	   jag	   ser	   det	   tre	   delar.	   Först	  
förberedelsen,	  vilken	  utgörs	  av	  tiden	  innan	  en	  vändpunkt	  nås.	  Denna	  tid	  kan	  vara	  både	  kort	  och	  lång.	  Förberedelsen	  sker	  ofta	  undermedvetet.	  Själva	  vändpunkten	  är	  sedan	  en	  kort	  och	  ofta	  dramatisk	  del	   i	  processen.	  Tiden	  efter	  vändpunkten	  har	   jag	  valt	  att	  kalla	  
den	   uppåtgående	   spiralen	   och	   där	   är	   stödet	   från	   personer	   i	   ens	   närhet,	   vänskap	   som	  social	  företeelse,	  centralt	  för	  att	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  ska	  lyckas.	  Processen	  förklarar	  jag	  mer	  ingående	  nedan.	  	  	  
Förberedelsen	  	  De	   processer	   som	   föregår	   själva	   vändpunkten	   bygger	   upp,	   påverkar	   och	   förbereder	  intervjupersonen	   inför	   vändpunkten.	   Här	   ser	   jag	   en	   tydlig	   betydelse	   av	  vänskapsrelationer.	  Grundpelaren	  i	  min	  definition	  av	  vänskap	  är	  att	  det	  är	  en	  fri	  relation	  och	  det	  är	  också	  en	  relation	   till	  personer	  som	  man	  känner	   tillhörighet	   till.	   Sådana	   fria	  relationer	  som	  inte	  är	  inriktade	  på	  utbyte	  kan,	  menar	  jag,	  utgöras	  av	  sociala	  relationer	  som	  kan	   vara	   betydelsefulla	   för	   endast	   en	   person	   i	   relationen	   då	   de	   ger	   en	   känsla	   av	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bekräftelse	   och	   tillhörighet	   för	   honom	   eller	   henne.	   Till	   skillnad	   från	   innan,	   i	   den	  kriminella	  världen,	   så	  är	  bekräftelsen	  positiv	  och	  bygger	   inte	  upp	  en	  negativ	   självbild.	  IP6	  började	  sälja	  tidningen	  Faktum.	  Hans	  distrikt	  var	  vid	  ett	  sjukhus	  och	  han	  berättar;	  
	   Det	  hände	  nånting,	  dom	  här	  sjuksyrrena	  som	  sprang	  ut	  och	  in	  dom	  var	  ju	  vänliga	  för	  då	  hade	  jag	  ju	  blivit	  väldigt	  asocial	  men	  då	  kom	  jag	  tillbaka	  till	  samhället	  på	  något	  sätt	  för	  dom	  liksom	  undrade	  till	  och	  med	  när	  jag	  inte	  stod	  där	  kunde	  dom	  ringa	  ner	  och	  undra	  vart	  jag	  tog	  vägen.	  
	  	  Vidare	  berättar	  han	  om	  en	  vinst	  på	  100	  000	  kronor	  som	  han	  vann	  på	  en	  lott.	  Efter	  att	  ha	  förbrukat	   50	   000	   på	   droger	   så	   beskriver	   han	   att	   han	   kände	   att	   det	   inte	   längre	   fanns	  någon	  mening	  med	   drogerna.	   Han	   säger	   att	   det	   enda	   han	   ville	   var	   ”ner	   och	   sälja	   lite	  Faktum	  igen”.	   	  Sampson	  och	  Laub	  (1993)	  beskriver	  hur	  samhällsengagemang	  kan	  leda	  till	  att	  sociala	  band	  stärks,	  något	  som	  var	  tydligt	   i	   IP6	  fall.	   Jag	  såg	   i	  hans	  ögon	  hur	  han	  mindes	  att	  han	  verkligen	  brann	  för	  den	  vardagliga	  försäljningen	  samt	  av	  interaktionen	  det	  medförde.	  För	  en	  av	  intervjupersonerna	  var	  mötet	  med	  en	  kvinna	  han	  tidigare	  mött	  under	  en	  drogfri	  period	  i	  livet	  en	  väg	  in	  i	  NA.	  Han	  berättar	  att	  kvinnan	  bjöd	  in	  honom	  till	  att	   fira	  hennes	   sjätte	  drogfria	   år.	  Vidare	  uttrycker	  han	   själv	   att	  det	   var	  något	   speciellt	  med	  att	  bli	   inbjuden	   till	  något,	   vilket	   jag	   tolkar	   som	  en	  känsla	  av	   tillhörighet	   som	  han	  kände.	   För	   IP8	   var	   det	   en	   kurator	   som	   engagerade	   sig	   lite	   extra,	   något	   som	   min	  intervjuperson	   fortfarande	  minns.	  Det	  behövdes	  så	  otroligt	   lite	  positiv	   förstärkning	  på	  det	   beteende	   som	   IP8	   visade	   när	   han	   sökte	   sig	   till	   kuratorn.	   För	   IP6	   var	   det	  sjuksystrarna	   som	  bidrog	  med	  en	  känsla	   av	   sällskaplighet,	   kamratskap	  och	   således	  en	  tillhörighet.	   Det	   gjorde	   att	   han	   kände	   sig	   bekräftad	   som	  människa	   när	   de	   ringde	   och	  undrade	  vart	  han	  hade	  tagit	  vägen	  när	  han	  inte	  hade	  dykt	  upp.	  Wettergren	  (2013,	  s.	  44)	  refererar	   till	   Collins	   (2004)	   som	  menar	   att	   ’emotionell	   energi’,	   vilket	   är	   den	   samlade	  effekten	   av	   att	   bli	   bekräftad,	   sedd	   och	   respekterad,	   uppstår	   i	   situationer	   likt	   dessa.	  Emotionell	  energi	  kommer	  ur	  lyckade	  interaktioner	  med	  andra	  där	  jaget	  bekräftas.	  Den	  emotionella	   energin	   kan	   uppstå	   genom	   relativt	   enkla	   situationer	   i	   vardagen	   där	  självförtroendet	  blir	  bekräftat	  och	  leder	  till	  ”en	  känsla	  av	  förtroende,	  mod	  att	  skrida	  till	  handling,	  och	  djärvt	   initiativtagande”.	  Detta	  visar	  alla	  mina	  intervjupersoner	  i	  vad	  som	  föregår	   vändpunkten.	   Fuchs	   Ebaugh	   (1988)	   nämner	   hur	   det	   sociala	   stödet	   är	  mycket	  viktigt	  i	  förberedelseprocessen,	  vilket	  hon	  beskriver	  som	  en	  ”bro”	  över	  till	  en	  ny	  social	  värld.	  Sampson	  och	  Laub	  (1993)	  tar	  upp	  hur	  förväntningar	  i	  sociala	  relationer	  innebär	  social	   kontroll.	   Ett	   exempel	   är	   IP6	   relation	   med	   sjuksystrarna.	   De	   ovannämnda	   är	  exempel	  på	  en	  vänskap	  som	  har	  betydelse	  i	  de	  vardagliga	  situationerna.	  Dessa	  personer	  kan	   betecknas	   som	   vänner	   och	   har	   påverkat	   mina	   intervjupersoner	   på	   ett	  undermedvetet	   eller	  medvetet	   plan	   och	   lett	   dem	  närmare	   vändpunkten.	   Genom	  att	   få	  stöd	   och	   uppmuntran	   från	   personer	   i	   den	   sociala	   närheten	   kan	   en	   negativ	   självbild	  förändras	  till	  en	  mer	  positiv	  självbild	  (Forkby	  &	  Liljeholm	  Hansson	  2011).	  Självbilden	  är	  individens	  uppfattning	  om	  vem	  han/hon	  är	  och	  kan	  kopplas	  samman	  med	  upplevelsen	  om	  det	  egna	  värdet.	  Uppfattningen	  om	  vad	  man	  kan	  prestera	  och	  motivationen	  till	  att	  ge	  sig	  i	  kast	  med	  en	  uppgift	  baseras	  på	  självbilden	  och	  självförtroendet.	  En	  positiv	  självbild	  baseras	  på	  en	  upplevd	  känsla	  av	  att	  vara	  önskvärd	  och	  en	  negativ	  självbild	  baseras	  på	  en	  upplevd	   känsla	   av	   att	   känna	   sig	   som	   ett	   problem	   eller	   en	   belastning.	   När	  intervjupersonerna	   redan	   var	   inne	   i	   förberedelseprocessen	   så	   gav	   en	   liten	   positiv	  bekräftelse	  stora	  möjligheter	  till	  att	  bygga	  upp	  ett	  bättre	  självförtroende.	  Påverkan	  från	  vänner	  stärkte	  intervjupersonens	  självbild	  av	  att	  känna	  sig	  önskvärda	  vilket	  leder	  till	  ett	  ökat	   självförtroende.	   Det	   förbättrade	   självförtroendet	   är	   viktigt	   för	   att	   kunna	   ta	   emot	  hjälp	  under	  vägen	  ut	  ur	  den	  kriminella	  världen.	  Slutligen	  så	  tog	  Hirschi	  (1969)	  upp	  ett	  antal	   förhållanden	   som	   gynnar	   de	   sociala	   bandens	   brottsreducerande	   effekt.	   Bland	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annat	   så	   talar	   han	   om	   att	   anknytning	   till	   personer	   i	   det	   sociala	   nätverket	   skall	  kännetecknas	   av	   en	   värme	  och	   omtanke	   eller	   engagemang	   i	   samhälleliga	   aktiviteter.	   I	  min	  studie	  var	  det	   tydligt	  att	  både	  samhälleliga	  aktiviteter	  och	  ett	  socialt	  nätverk	  som	  präglades	  av	  värme	  och	  omtanke	  gynnade	  intervjupersonernas	  förberedelseprocess.	  De	  sociala	  interaktionerna	  som	  mina	  intervjupersoner	  blivit	  påverkade	  av	  har	  fungerat	  som	  ett	  forum	  för	  intervjupersonen	  där	  denne	  har	  känt	  tillhörighet	  och	  upplevt	  bekräftelse	  i	  enighet	  med	  mitt	  vänskapsbegrepp.	  	  	  
Vändpunkten-­‐	  Jag	  är	  bättre	  än	  den	  situation	  jag	  är	  i	  
	  Jag	   ser	   på	   vändpunkten	   som	   ett	   personligt	   beslut	   att	   bryta	   ett	   destruktivt	   liv.	  	  Genomgående	  för	  alla	   intervjupersoner	  var	  att	  de	  någon	  gång	  nått	  ”rock	  bottom”.	  Med	  detta	  uttryck	  menar	  jag	  att	  de	  varit	  väldigt	  långt	  nere	  i	  kriminalitet	  och/eller	  missbruk,	  så	  långt	  ner	  att	  det	  inte	  går	  att	  komma	  längre	  ner.	  IP4	  beskriver	  när	  han	  hade	  nått	  sin	  egen	   ”rock	   bottom”	   som;	   ”jag	   hade	   knarkat	   alla	   droger,	   gjort	   alla	   inbrott,	   krockat	   alla	  bilar	   så	   det	   var	   bara	   tröttsamt”.	   Utifrån	   mina	   data	   kan	   vändpunkter	   beskrivas	   som	  uppvaknanden,	   ofta	   dramatiska	   sådana,	   som	   leder	   till	   personliga	   beslut	   om	   att	   lämna	  den	  kriminella	  världen.	  Vändpunkten	  kännetecknades	  ofta	  av	  att	  en	  dramatisk	  händelse	  ägde	   rum.	   Den	   dramatiska	   händelsen	   var	   som	   ett	   uppvaknande	   ur	   den	   kriminella	  bubblan	  som	  de	  befann	  sig	  i	  och	  var	  således	  relativt	  kortfattad.	  Den	  förberedande	  delen	  av	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   möjliggör	   uppvaknandet.	   Forkby	   &	   Liljeholm	   Hansson	  (2011)	  har	  visat	  att	  en	  förändring	  ofta	  är	  en	  följd	  av	  ett	  förarbete	  av	  många	  samspelande	  faktorer.	  Ett	  förarbete	  som	  jag	  hävdar	  ägt	  rum	  i	  den	  förberedande	  delen.	  IP4	  parkerade	  sin	  krockade	  bil	  av	  en	  tillfällighet	  utanför	  KRIS	  lokaler.	  I	  samma	  ögonblick	  han	  parkerat	  bilen	  tittade	  han	  upp	  och	  fick	  se	  KRIS	  skylt	  på	  husväggen.	  Han	  var	  helt	  slut	  och	  trött	  på	  det	  kriminella	  livet.	  Han	  kände	  sig	  nedgången,	  han	  bodde	  i	  bilen	  och	  han	  hade	  knarkat	  bort	   allting.	   IP2	  delade	   samma	  känsla	   av	   att	   ha	   blivit	   av	  med	   allt.	   Familjen	  hade	   tagit	  avstånd	   från	  honom	  och	  han	  blev	  bostadslös.	  Han	   flyttade	   in	   i	  en	  nerlagd	  målerifabrik	  och	  där	  blev	  allt	   som	  han	  uttrycker	  det	   ”så	  definitivt”.	  Där	   insåg	  han	  att	  det	   fanns	   två	  alternativ,	  en	   insikt	  som	  resulterade	   i	  att	  han	  ringde	  sin	  pappa.	  Likaså	  berättar	  IP1	  att	  hon	  efter	  att	  ha	  förlorat	  ytterligare	  ett	  hem	  fick	  nog.	  IP8	  berättar	  att	  han	  mått	  dåligt	  en	  tid	  vilket	  ledde	  till	  att	  han	  tog	  en	  överdos	  och	  han	  berättar	  om	  känslan	  när	  han	  vaknar	  upp	  på	  sjukhuset	  ”jag	  bad	  läkaren,	  gör	  vad	  ni	  vill	  med	  mig,	  jag	  pallar	  inte	  längre”.	  Varför	  har	   dessa	   dramatiska	   händelser	   lett	   till	   en	   vändpunkt	   när	   andra	   händelser	   under	   det	  kriminella	  livet	  inte	  gjort	  det?	  Svaret	  ligger	  delvis	  i	  den	  förberedande	  delen.	  Skillnaden	  mellan	  där	  den	  dramatiska	  händelsen	  leder	  till	  ett	  uppvaknande	  och	  de	  situationer	  där	  den	   inte	   leder	   till	   ett	  uppvaknande	   tror	   jag	  beror	  på	  att	  det	  när	  det	   gäller	  den	   senare	  typen	  av	  dramatiska	  händelser	  inte	  funnits	  någon	  förberedande	  del.	  Intervjupersonerna	  har	  inte	  mött	  andra	  personer	  som	  påverkat	  dem	  i	  riktning	  mot	  en	  vändpunkt,	  de	  har	  inte	  haft	  den	  typen	  av	  vänskap	  som	  gjort	  att	  de	  kände	  en	  tillhörighet	  och	  bekräftelse	  vilket	  leder	   till	   ett	   ökat	   självförtroende	  och	  närmare	   vändpunkten.	   En	   annan	   skillnad	   är	   det	  sociala	   stödet	   som	   människor	   behöver	   ha	   i	   anpassningen	   till	   en	   ny	   roll.	   Människor	  bygger	  ”broar”	  som	  ofta	  utgörs	  av	  familj,	  vänner,	  jobb	  eller	  hobbys	  enligt	  Fuchs	  Ebaugh	  (1988).	  Vidare	   är	  det	   kvalitén	  på	   ”broarna”	   som	  bestämmer	  graden	  av	   anpassning	   till	  och	  glädje	  i	  den	  nya	  rollen.	  Här	  menar	  jag	  att	  för	  vissa	  intervjupersoner	  utgörs	  ”broarna”	  av	  KRIS	  eller	  NA	  som	  sociala	  världar	  och	  människor	  inom	  ramen	  för	  dessa	  sammanhang	  utgör	   således	   det	   sociala	   stödet.	   Vändpunkterna	   för	   mina	   intervjupersoner	   utgörs	   av	  dramatiska	   händelser	   och	   det	   är	   framförallt	   de	   förberedande	   och	   efterföljande	  processerna	   som	   innefattar	   hjälp	   och	   stöd	   från	   människor	   som	   representerar	   nya	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sociala	  världar.	  Tydligt	  är	  dock	  som	  Fuchs	  Ebaugh	  skriver	  att	  interna	  känslomässiga	  och	  sociala	  resurser	  mobiliseras	  i	  vändpunktsituationerna.	  	  Självförtroendet	   som	   börjat	   bli	   bättre	   efter	   att	   ha	   gått	   igenom	   förberedelsedelen	  kommer	  till	  användning	  i	  denna	  del	  av	  processen	  av	  vägen	  ut,	  vilket	  kan	  åskådliggöras	  genom	  uttrycket	   ”jag	   är	   bättre	   än	   den	   situation	   jag	   är	   i”	   vilket	   jag	   uppfattar	   att	  mina	  	  intervjupersoner	  upplevde	  i	  vändpunktssituationen.	  För	  vissa	  intervjupersoner	  så	  kom	  vändpunkten	   plötsligt	   och	   ledde	   till	   ett	   uppvaknande.	   	   IP6	   vann	   pengar	   som	   helt	  plötsligt	   fick	   honom	   att	   inse	   att	   han	   inte	   ville	   köpa	   droger	   för	   pengarna.	   	   IP7	   hade	  försökt	  sluta	  så	  många	  gånger	  att	  han	  hade	  slutat	  försöka	  och	  ”det	  är	  ju	  ganska	  allvarligt	  för	  jag	  visste	  att	  det	  skulle	  gå	  åt	  skogen	  ändå”	  berättar	  han.	  För	  IP9	  blev	  orden	  från	  hans	  dotter	  ett	  uppvaknande	  vilket	  ledde	  till	  att	  han	  efter	  frigivningen	  sökte	  sig	  till	  KRIS.	  För	  de	  intervjupersoner	  skedde	  ingen	  för	  dem	  dramatisk	  händelse,	  istället	  var	  vändpunkten	  ett	  naturligt	  slut	  på	  en	  successiv	  	  inre	  psykologisk	  process.	  	  	  	  	  Gemensamt	  för	  många	  intervjupersoner	  var	  att	  de	  betonade	  orden	  starkt	  när	  de	  under	  intervjun	   berättade	   om	   den	   händelse	   som	   jag	   sedan	   tolkat	   som	   en	   vändpunkt.	   Olika	  typer	  av	  förstärkningar	  användes.	  Någon	  lutade	  sig	  mot	  mig	  och	  satte	  sitt	  finger	  mot	  sitt	  bröst	  och	  förklarade	  ingående	  vad	  som	  hände.	  En	  annan	  talade	  sakta	  och	  förklarade	  vad	  dottern	  sagt;	  ”räcker	  det	  inte	  nu	  farsan”	  och	  en	  tredje	  höjde	  rösten	  när	  han	  betonar	  ”jag	  kollapsade-­‐jag	  blev	  medvetslös”	  	  Vändpunkten	   är	   alltså	   kulmen	   på	   en	   process	   där	   praktiska	   saker	   i	   vardagen	   i	   den	  kriminella	   världen	   är	   nedbrytande	   samtidigt	   som	   den	   psykologiska	   inre	   processen	   är	  under	   utvecklande	   vilket	   har	   betydelse	   för	   upprätthållandet,	   något	   som	   jag	   belyser	  senare.	  	  
En	  uppåtgående	  spiral	  	  	  Tiden	  efter	  att	  vändpunkten	  skett	  och	  beslutet	  är	  taget	  är	  en	  viktig	  del	  i	  processen.	  Jag	  refererar	   till	   denna	   som	   en	   uppåtgående	   spiral.	   Efter	   det	   att	   beslutet	   är	   taget	   så	  uppenbarar	   sig	   saker	   för	   intervjupersonen,	   saker	   som	   inte	   tidigare	   vart	   möjligt	   att	  uppfatta.	   Efter	   att	   IP1	   förlorat	   sitt	   hem	   i	   en	   brand	   hamnade	   hon	   åter	   på	   häktet.	   Hon	  berättar;	  	  Jag	  fick	  låna	  telefonen	  och	  ringde	  min	  mamma	  och	  säga	  ”nu	  är	  jag	  på	  häktet	  igen”	  och	  hon	  sa	  som	  hon	  alltid	  hade	   sagt,	   ”vad	  bra	  nu	  vet	   jag	   var	   jag	  har	  dig,	   jag	   vet	   att	  du	   får	  mat	  och	  att	  ingen	  slår	  dig,	  du	  kan	  sköta	  din	  hygien	  och	  nu	  kan	  jag	  sova	  lugnt”	  och	  alla	  andra	  gånger	  har	  jag	  blivit	  så	  jävla	  arg,	  och	  slängt	  på	  luren,	  kärring,	  tycker	  hon	  det	  är	  bra	  att	  jag	  ska	  sitta	  inne	  och	  hon	  är	   ju	  inte	  klok	  nånstans	  den,	  men	  denna	  gången	  så	  hörde	  jag,	   jag	  hörde	  vad	  hon	  sa	  och	  det	  gick	  rätt	  in	  i	  hjärtat	  och	  jag	  förstod	  vad	  hon	  menade.	  	  	  Stödet	  som	  IP1	  får	  här	  av	  sin	  mamma	  är	  viktigt.	  Stödet	  från	  mamman	  hade	  funnits	  där	  under	  hela	  det	  kriminella	  livet	  men	  det	  var	  först	  nu	  som	  IP1	  var	  mottaglig	  för	  det.	  	  Hon	  hade	   självförtroende	  nog	   att	   lyssna	  på	   sin	  mamma.	  Ytterligare	   exempel	  på	  hur	   viktigt	  stödet	   från	   omgivningen	   var	   i	   dessa	   situationer	   finns	   i	   alla	   mina	   intervjupersoners	  berättelser.	  Även	  IP8	  fick	  stöd	  av	  sin	  mamma.	  IP2	  ringde	  sin	  pappa;	  	  	   Jag	  hade	  inte	  pratat	  med	  honom	  på	  jättelänge,	  de	  hade	  tagit	  avstånd,	  jag	  vet	  att	  jag	  lyfte	  den	  där	  luren	  säkert	  20	  gånger	  innan	  jag	  ringde	  och	  jag	  tänkte	  han	  kommer	  väl	  be	  mig	  flyga	  och	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fara	  och	  varför	  ska	  jag	  hjälpa	  dig	  men	  det	  enda	  svaret	  jag	  fick	  var,	  ”var	  är	  du	  någonstans,	  jag	  kommer”.	  	  Här	  återfinns	  även	  KRIS	  och	  NA	  som	  det	  direkta	  stödet	  efter	  vändpunkten.	  IP4	  kom	  upp	  på	   KRIS,	   han	   berättar	   ”när	   jag	   kom	   upp	   här	   så	   såg	   jag	   några	   kompisar	   som	   jag	   har	  knarkat	  ihop	  med	  länge	  som	  jag	  faktiskt	  trodde	  var	  döda	  men	  dom	  va	  ju	  drogfria”.	  IP5	  blev	  medryckt	  till	  NA	  där	  han	  möttes	  av	  ett	  känt	  ansikte,	  en	  gammal	  pundarkompis	  som	  varit	   drogfri	   en	   längre	   tid.	  Han	   tog	   rygg	  på	  honom	  och	  de	   gick	  på	  möten	   tillsammans	  varje	   dag	   i	   ett	   år.	   IP6	   träffade	   genom	   faktum	   en	   person	   som	   introducerade	   NA	   för	  honom.	  IP7	  hängde	  med	  en	  gammal	  pundarkompis	  till	  NA	  och	  IP9	  kom	  direkt	  till	  KRIS	  efter	   frigivning.	   För	   IP4,	   IP5	   och	   IP7	   var	   personer	  man	  mötte	   ett	   stöd	   genom	   att	   det	  triggar	   igång	   en	  känsla	  hos	  personen	   att	   ”kan	  han,	   så	   kan	   jag”.	   Stöd	  har	   i	   någon	   form	  funnits	   genomgående	   för	   alla	   intervjupersoner.	   Personer	   som	   stödjer	  intervjupersonerna	  är	  enligt	  min	  definition	  vänner.	  De	  har	  gett	  intervjupersonerna	  stöd	  utan	  krav	  på	  utbyte	  och	  de	  är	  personer	  som	  intervjupersonerna	  känner	  tillhörighet	  till.	  Att	   människor	   som	   försöker	   ta	   sig	   ur	   en	   kriminell	   livsstil	   söker	   sig	   till	   sådana	  interaktioner	  är	  något	  som	  även	  Forkby	  och	  Liljeholm	  Hansson	  (2011)	  påvisat.	  Efter	  att	  en	   vändpunkt	   skett	   blir	   individen	   i	   högre	   grad	   än	   tidigare	   påverkad	   av	   sådana	  interaktioner	   som	   stärker	   tilliten	   och	   tron	   på	   att	   kunna	   känna	   tillhörighet	   till	   såväl	  andra	   människor	   som	   till	   samhället.	   Sampson	   och	   Laub	   (1993)	   har	   identifierat	   de	  karakteristiska	   drag	   i	   en	   social	   relation	   som	   främjar	   framväxten	   av	   sociala	   band,	  nämligen	   att	   dessa	   kännetecknas	   av	   skyldigheter,	   förväntningar	   och	   ett	   ömsesidigt	  beroende	  av	  varandra.	  KRIS	  och	  NA	  som	  föreningar	  bidrar	  exakt	  med	  detta.	  Forkby	  och	  Liljeholm	   Hansson	   (2011)	   menar	   att	   personer	   i	   individens	   närhet	   blir	   viktiga	   då	   de	  bekräftar	  personen,	  men	  även	  för	  att	  det	  leder	  till	  att	  personen	  förstår	  vad	  han/hon	  kan	  åstadkomma.	   Detta	   är	   något	   som	   KRIS	   och	   NA	   i	   stor	   utsträckning	   bidrar	   med.	  Interaktionerna	  inom	  KRIS	  och	  NA	  som	  sociala	  världar	  utgör	  det	  sociala	  stödet	  som	  är	  nödvändigt	  för	  individen	  under	  denna	  del	  i	  processen.	  	  Motgångar	   i	   livet	  som	  sker	  efter	  att	  vändpunkten	  är	  nådd	  och	  beslutet	   taget	  klarar	  nu	  intervjupersonerna,	   vilket	   de	   inte	   gjorde	   tidigare.	   Tidigare	   svarade	  man	   på	   händelser	  med	   ett	   återfall	   men	   nu	   svarar	   man	   med	   en	   inre	   styrka.	   IP1	   fick	   negativa	   besked	  angående	  en	  lägenhet.	  Hon	  hade	  sökt	  lägenhet	  i	  den	  stadsdel	  i	  Göteborg	  i	  vilken	  hennes	  mamma	  och	  syster	  bodde.	  Hon	  fick	  sedan	  lägenhet	   i	  en	  annan	  stadsdel	  på	  andra	  sidan	  staden	   vilket	   hon	   tog	   väldigt	   hårt.	   Efter	   att	   IP8	   tagit	   sitt	   beslut	   och	   varit	   på	  behandlingshem	  och	  blivit	  drogfri	  kom	  han	  till	  ett	  boende	  för	  gamla	  missbrukare.	  Han	  beskriver	  att	  när	  personalen	  på	  boendet	  hade	  gått	  hem	  så	  började	  festen	  och	  det	  var	  ett	  ”väldigt	   spring”	  på	  nätterna.	  De	  andra	  boende	  undrade	  varför	  han	  aldrig	  var	  med	  och	  festade.	  Han	  berättar	  att	  han	  påpekade	  detta	  för	  personalen.	  Tillslut	  fick	  han	  en	  lägenhet	  och	  han	  kom	  därifrån.	  Motståndskraften	  var	  stark	  för	  IP8	  när	  han	  väl	  hade	  tagit	  beslutet.	  IP2	  tog	  ett	  återfall	  efter	  att	  ha	  tagit	  sitt	  beslut.	  Detta	  går	  inte	  i	  linje	  med	  vad	  jag	  tidigare	  hävdat	  att	  när	  man	  väl	   tagit	  det	   riktiga	  beslutet	   så	  klarar	  man	  negativa	  händelser	  och	  besked.	  Dock	  så	  uttrycker	  IP2	  att	  ”den	  jobbigaste	  tiden	  var	  att	  knarka	  i	  återfallet	  för	  att	  jag	  var	  så	  medveten,	  att	  knarka	  medveten	  var	  svinjobbigt	  och	  försöka	  hålla	  en	  fasad	  mot	  min	   familj”.	  Det	  betyder	  att	  det	  ändå	  efter	  vändpunkten	   lett	   till	   en	  medvetenhet	  kring	  vad	  som	  händer	  i	  livet.	  	  	  I	   denna	   del	   av	   processen	   så	   har	   man	   ofta	   brutit	   med	   gamla	   vänner.	   Vännerna	   i	   det	  sociala	  nätverket	  utgjordes	   tidigare	  av	  andra	  kriminella	  och	  missbrukare.	  Att	   fortsätta	  ett	  sådant	  umgänge	  när	  man	  kommit	  ur	  eller	  när	  man	  är	  på	  väg	  ur	  en	  kriminell	  livsstil	  är	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omöjligt.	  Som	  IP7	  uttrycker;	  ”man	  kan	  bli	  ensam,	  man	  har	  bara	  kriminella	  vänner	  eller	  missbrukarvänner	  och	  man	  måste	  bryta	  med	  alla,	  det	  blir	  ju	  ensamt,	  det	  är	  därför	  man	  går	   tillbaks	   tror	   jag”.	   Jag	   håller	   inte	   med	   IP7.	   Jag	   tror	   inte	   att	   man	   går	   tillbaks	   till	  kriminaliteten	  av	  den	  anledningen.	  Citatet	  kan	  dock	  tolkas	  som	  att	  för	  IP7	  är	  det	  viktigt	  att	   ha	   ett	   socialt	   nätverk	   i	   vilket	   man	   känner,	   i	   enlighet	   med	   vänskapsdefinitionen,	  tillhörighet	  och	  bekräftelse.	  	  	  	  Sammanfattningsvis	   så	   hävdar	   Carlsson	   (2012)	   att	   man	   ska	   vara	   försiktig	   med	   att	  förklara	  förändring	  genom	  att	  hänvisa	  till	  enskilda	  och	  särskilda	  händelser.	  Jag	  anser	  att	  man	  bör	  se	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  som	  en	  process	  där	  alla	  händelser,	  stora	  eller	  små,	  medvetna	   eller	   omedvetna,	   kan	  ha	  betydelse	   för	   den	   enskilda	   individen.	  Däremot	   kan	  man	  empiriskt	  studera	  vilka	  händelser	  och	  vilka	  processer	  som	  är	  mest	  betydelsefulla	  för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet.	  	  	  
Upprätthållandet	  
	  För	  att	   inte	  återfalla	   i	  brott	  beskrevs	  det	  som	  viktigt	  att	   få	  ett	   förtroende.	  Det	  är	  något	  som	  beskrivs	  explicit	  eller	  implicit	  i	  alla	  mina	  intervjupersoners	  berättelser.	  Att	  man	  får	  förtroende	  från	  andra	  betyder	  mycket.	  För	  många	  intervjupersoner	  så	  var	  KRIS	  och	  NA	  en	  källa	  till	  sådant	  förtroende.	  KRIS	  och	  NA	  var	  för	  de	  flesta	  av	  intervjupersonerna	  den	  första	  instans	  som	  de	  träffade	  efter	  sitt	  beslut	  att	  lämna	  en	  kriminell	  livsstil.	  Det	  ansvar	  som	  intervjupersonerna	  på	  KRIS	  hade	  fått	  i	  föreningsverksamheten	  innebar	  mycket	  för	  de	  hade	  blivit	  förtrodda	  att	  ta	  ansvar,	  vad	  för	  ansvarsområde	  eller	  uppgift	  det	  handlade	  om	  spelade	  mindre	  roll.	  IP1	  berättar	  om	  en	  händelse	  på	  KRIS	  där	  hon	  gjorde	  fel	  när	  hon	  skickade	  in	  deklarationen	  för	  KRIS	  vilket	  betydde	  att	  de	  fick	  12	  000	  kronor	  i	  restskatt.	  IP1	  berättar	  att	  hon	  kände	  sig	  skamsen	  men	  fick	  som	  reaktion	  att	  det	  inte	  gjorde	  något	  utan	  ”då	  gör	  du	  rätt	  nästa	  gång”	  hade	  ordförande	  för	  föreningen	  yttrat.	  	  	  Att	   få	   förtroende	   från	   sin	   familj	   var	   viktigt	   för	  merparten	   av	   intervjupersonerna.	   IP4	  uttrycker	  att	   till	   en	  början	  efter	  att	  han	  kommit	  ur	  en	  kriminell	   livsstil	   så	  ville	   ingen	   i	  hans	  familj	  veta	  av	  honom	  men	  sen	  kände	  han	  att	  han	  fick	  förlåtelse.	   	  IP8	  har,	  trots	  att	  han	  behandlat	  sin	  dotter	  illa	  under	  hennes	  uppväxt,	  nu	  fått	  förtroende	  av	  henne	  och	  hon	  anförtror	   sitt	   barn	   till	   honom;	   barnets	  morfar.	   Tidigare	   forskning	   har	   visat	   att	   redan	  etablerade	  sociala	  band	  med	  familj	  som	  fungerat	  som	  stöd	  under	  tid	  i	  fängelse	  påverkar	  individen	   till	   förändring	   efter	   frigivning	   (Cid	   och	  Martí	   2012).	   Här	   skulle	  man	   kunna	  säga	   att	   för	   vissa	   av	  mina	   intervjupersoner	   så	   har	   någon	   familjemedlem	   funnits	   som	  stöd	   under	   tid	   på	   fängelse	   eller	   under	   år	   av	   missbruk.	   IP2	   hade	   en	   mamma	   på	  sjukhussängen	   när	   han	   vaknade	   upp	   efter	   en	   överdos	   eller	   IP9	   vars	   dotter	   tyckte	   att	  pappa	  var	  färdig	  med	  kriminalitet	  nu.	  	  	  En	   av	   de	   anledningar	   till	   att	   förtroende	   är	   viktigt	   är	   antagligen	   för	   att	   det	  medför	   att	  självförtroendet	   stärks	  när	  någon	  visar	   tillit.	  Att	  bli	  bekräftad	   som	  person	  genom	  sina	  handlingar	  att	  man	  gör	  rätt	  leder	  till	  att	  självförtroendet	  stärks.	  Detta	  är	  även	  något	  som	  belysts	   i	   tidigare	   forskning	   (Cid	   och	   Martí	   2012;	   Wettergren	   2013).	   Alla	   mina	  intervjupersoner	   har	   stärkt	   självförtroendet	   och	   detta	   är	   något	   som	   genomsyrar	   alla	  narrativ	   om	   upprätthållandet	   av	   en	   laglydig	   livsstil.	   	   IP3	   uttryckte	   att	   hon	   för	   första	  gången	  kände	  sig	  accepterad	  för	  den	  hon	  är	  på	  KRIS.	  Denna	  känsla	  av	  att	  ”komma	  hem”	  påverkar	  naturligtvis	  självförtroendet.	  IP3	  var	  en	  av	  de	  yngre	  intervjupersoner	  och	  hade	  således	  inte	  någon	  längre	  tid	  av	  avhållsamhet	  från	  kriminalitet.	  IP3	  uttrycker	  att	  hon	  har	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träffat	  psykologer	  men	  inte	  träffat	  någon	  som	  hon	  känner	  att	  hon	  kan	  prata	  med.	  För	  att	  kunna	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil	  måste	  man	  ha	  självförtroende	  nog	  att	  bli	  ”pratad”	  med.	   Med	   detta	   menar	   jag	   att	   det	   inte	   är	   självklart	   att	   samtal	   med	   en	   professionell	  terapeut	   leder	   till	  positivt	  gensvar.	  Den	   förberedande	  processen	  måste	  ha	  genomgåtts.	  Ett	  bra	   självförtroende	  ökar	  därför	   chansen	  att	  upprätthållandet	  av	  en	   laglydig	   livsstil	  blir	  livslångt.	  	  	  Många	   av	   de	   kärleksrelationer	   som	   intervjupersonerna	   haft	   under	   livet	   beskrivs	   som	  något	  destruktivt	  men	  på	  senare	  tid	  har	  en	   för	  vissa	   intervjupersoner	  ny	  relation	  givit	  styrka	   att	   upprätthålla	   en	   laglydig	   livsstil.	   Två	   intervjupersoner	   blev	   lämnade	   av	   sina	  partners	  under	  det	  kriminella	   livet	  men	   lever	   idag,	  efter	  att	  ha	  kommit	  ur	  kriminalitet	  och	   missbruk,	   åter	   med	   samma	   person.	   Man	   har	   hittat	   tillbaks	   till	   varandra.	   För	   de	  intervjupersoner	  som	  lever	  i	  en	  kärleksrelation	  idag	  så	  beskrivs	  relationen	  i	  termer	  av	  uppbyggande	   för	   ett	   liv	  utan	  kriminalitet.	   Inom	  ramen	   för	   en	  kärleksrelation	  har	  man	  etablerat	  en	  vänskap	  till	  partnern.	  Partnern	  har	  på	  så	  sätt	  blivit	  en	  representant	  för	  en	  ny	  social	  värld	  i	  vilken	  de	  känner	  tillhörighet	  och	  upplever	  bekräftelse.	  Jag	  har	  beskrivit	  att	  det	  har	  funnits	  kärleksrelationer	  under	  det	  kriminella	   livet	  som	  inte	  bidragit	  till	  en	  förändring	  i	  intervjupersonens	  liv.	  Dock	  har	  jag	  sett	  att	  kärleksrelationer	  under	  fasen	  av	  upprätthållandet	   bidrar	   till	   att	   man	   kan	   upprätthålla	   sin	   laglydiga	   livsstil.	   Relationer	  som	  kännetecknas	  av	  ömsesidigt	  förtroende	  och	  tillit	  innebär	  att	  det	  finns	  stabila	  sociala	  band.	  I	  enighet	  med	  tidigare	  forskning	  så	  är	  det	  inte	  en	  kärlekspartner	  i	  sig	  som	  bidrar	  till	   förändring	   (Sampson	   &	   Laub	   1993).	   Det	   är	   snarare	   kärleksrelationer	   tillsammans	  med	  andra	  processer	  som	  sker	  runt	  omkring	  som	  bidrar	   till	   förändring.	  För	  många	  av	  intervjupersonerna	  i	  denna	  studie	  spelade	  organisationerna	  KRIS	  och	  NA	  en	  avgörande	  roll.	  	  	  Vad	   gäller	   upprätthållandet	   av	   en	   laglydig	   livsstil	   är	   det	   tydligt	   hur	   betydelsefull	  vänskap	  som	  social	  företeelse	  är.	  En	  intervjuperson	  menar	  att	  hon	  reser	  mycket	  genom	  sitt	  arbete	  på	  KRIS	  och	  hon	  uttrycker	  att	  hon	  har	  lätt	  att	  få	  kontakt	  med	  folk.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  att	  det	  är	  i	  vardagen	  som	  många	  av	  mina	  intervjupersoner	  behövt	  stöd,	  således	  den	   vänskapen	   som	   Allan	   (1989)	   talar	   om	   där	   behovet	   av	   en	   ”nära	   vän”	   blir	  mindre	  viktigt	   i	   vardagssituationer,	   men	   kontakten	   med	   och	   bekräftelsen	   genom	   mötet	   med	  andra	  människor	  är	  mycket	  viktigt.	  Det	  är	  de	  sociala	  relationerna	  som	  man	  har	  med	  folk	  i	   allmänhet	   som	   är	   betydelsefulla.	   Det	   är	   ett	   forum	   där	   man	   kan	   uttrycka	   sin	  personlighet	  och	  få	  sin	  sociala	  identitet	  bekräftad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jag	   menar	   att	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   är	   mer	   fokuserad	   på	   den	   psykologiska	   inre	  processen	   som	   till	   exempel	   självförtroendet,	   till	   skillnad	   från	   vägen	   in	   i	   kriminalitet.	  Detta	  är	  även	  bekräftat	  av	  tidigare	  forskning	  (Byrne	  &	  Trew	  2008).	  Upprätthållandet	  av	  en	   laglydig	   livsstil	   innebär	   därför	   för	   mina	   intervjupersoner	   att	   tankar	   och	   känslor	  kommit	   upp	   till	   ytan	   som	   tidigare	   inte	   funnits	   till	   förfogande	   i	   det	   medvetna.	   IP2	  berättar;	  	  	  	  Känslor	  överhuvudtaget	  var	  inte	  ok,	  det	  var	  jättejobbigt,	  jag	  kunde	  sitta	  med	  psykopater	  som	  satt	  yxa	  i	  huvudet	  på	  folk	  och	  knark	  och	  vapen	  och	  det	  var	  inte	  alls	  jobbigt	  men	  jävlar	  om	  en	  känsla	  kom	  usch,	  det	  där	  kan	  jag	  ju	  dö	  av.	  Den	  största	  skillnaden	  nu	  och	  då	  är	  att	  då	  slängde	  jag	  undan	  känslan	  och	  tar	  upp	  knarket,	  idag	  slänger	  jag	  knarket	  och	  tar	  fram	  känslan	  istället.	  	  Även	   IP9	   berättar	   om	   livet	   innan	   där	   han	   färdades	  mellan	   punkt	   A	   och	   punkt	   B	   och	  snabbt	   skulle	   det	   gå,	   nu	   kan	   han	   stanna	   upp	   på	   vägen	   och	   se	   sig	   omkring,	   något	   han	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insåg	  när	  han	  gick	  över	   torget	   i	  vintras.	   IP7	  berättar	  om	  att	  han	  var	   trasig	   i	   själen	  när	  han	  kom	  till	  NA.	  Nu	  talar	  han	  om	  hur	  han	  har	  kommit	  till	  insikt;	  
	   Det	   finns	   ingen	  som	  är	  viktigare	  än	   jag	   i	  mitt	   liv	  och	  det	  är	   första	  gången	   jag	  har	  kunnat	   ta	  ansvar	  över	  mitt	  liv,	  ge	  mig	  själv	  ett	  värde,	  jag	  vill	  inte	  fly,	  jag	  vill	  vara	  medveten	  och	  här	  och	  nu,	  det	  är	  la	  de	  som	  är	  grejen.	  	  Genom	  att	  känna	  stolthet	  upplever	  man	  sig	  ha	  ett	  värde	  och	  man	  kan	  även	  känna	  att	  man	  är	  ett	  positivt	  tillskott	  i	  sociala	  kontexter	  menar	  Wettergren	  (2013).	  Även	  IP8	  talar	  om	  sitt	  egenvärde	  och	  att	  det	  kom	  inifrån.	  Helt	  plötsligt	  kunde	  han	  känna	  sorg	  och	  empati	  igen	  och	  vara	  en	  del	  i	  ett	  socialt	  sammanhang.	  Dessa	  berättelser	  är	  exempel	  på	  att	  personen	  har	  gått	  igenom	  hela	  processen	  av	  att	  komma	  ut	  ur	  en	  kriminell	  livsstil.	  Från	  förberedande	  del	  till	  den	  uppåtgående	  spiralen.	  Trots	  att	  man	  byggt	  upp	  en	  självkänsla	  och	  ett	  ökat	  självförtroende	  så	  finns	  det	  ändå	  en	  osäkerhet	  inför	  att	  knyta	  nya	  sociala	  band	  med	  andra	  personer.	  Man	  skulle	  kunna	  säga	  att	   det	   är	   ett	   socialt	   självförtroende	   som	   saknas.	   Efter	   en	   lång	   tid	   av	   kriminalitet	   och	  missbruk	   har	   livet	   för	   intervjupersonerna	   varit	   tufft.	   Relationer	   har	   under	   åren	   i	  kriminalitet	   och	  missbruk	   präglats	   av	   konflikter,	   svek	   och	  misstro	   och	   därför	   kan	   det	  upplevas	  som	  svårt	  att	  knyta	  nya	  band.	  Under	  ett	  tillfälle	  när	  jag	  intervjuade	  en	  person	  uppenbarade	  sig	  nästa	  intervjuperson	  som	  jag	  tidigare	  hade	  frågat	  om	  han	  ville	  delta	   i	  min	   studie.	  När	  han	  plötsligt	   stod	  där	   resulterade	  det	   i	   att	   jag	  var	   tvungen	  att	   avsluta	  med	   den	   pågående	   intervjun.	   	   Jag	   fick	   intrycket	   efter	   denna	   händelse	   att	  intervjupersonen	  var	  osäker	  på	  hur	  han	  skulle	  bete	  sig.	  	  	  Genom	  att	  ha	  lyssnat	  till	  berättelserna	  så	  fick	  jag	  en	  känsla	  av	  att	  alla	  intervjupersoner	  är	   stolta	   för	  vad	  de	  åstadkommit	  genom	  att	  komma	  ur	  en	  kriminell	   livsstil.	   Stoltheten	  har	   långsamt	   byggts	   upp	   efter	   att	   vändpunkten	   skett.	   Stolthet	   är,	   i	   motsats	   till	   skam	  något	  som	  växer	  när	  vi	  människor	  blir	  uppmärksammande	  och	  accepterade	  för	  de	  vi	  är.	  Wettergren	  (2013)	  har	  visat	  att	  stolthet	  kan	  reglera	  konformt	  beteende.	  Genom	  att	  göra	  det	   som	   är	   rätt	   så	   blir	   man	   bekräftad	   vilket	   gör	   att	   man	   känner	   stolthet.	   Således	  möjliggör	  stolthet	  en	  lyckad	  väg	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  ett	  lyckat	  upprätthållande.	  Enligt	  Forkby	   och	   Liljeholm	   Hansson	   (2011)	   så	   får	   prestationer	   och	   handlingar	   en	   annan	  betydelse	  efter	  att	  en	  vändpunkt	  skett.	  Likt	  IP7	  som	  berättar	  om	  sin	  ärlighet.	  Han	  köpte	  ett	  månadskort	   för	   första	  gången	  när	  han	  var	  40	  år.	  Handlingar	   likt	  denna	  har	   fått	  ett	  symboliskt	  värde	  för	  stoltheten.	  Vidare	  så	  berättar	  han	  att	  han	  är	  stolt	  över	  det	  han	  har	  klarat	  och	  att	  en	  ny	  person	  växer	  fram.	  Han	  går	  till	  och	  med	  så	  långt	  att	  han	  menar	  att	  han	  inte	  ångrar	  sin	  bakgrund	  för	  att	  då	  hade	  han	  inte	  blivit	  den	  han	  är	  idag.	  Vissa	  men	  inte	  alla	  intervjupersoner	  kan	  reflektera	  över	  sina	  liv	  på	  detta	  sätt.	  Jag	  vill	  mena	  att	  det	  är	   ett	   viktigt	   steg	   i	   processen.	   Detta	   kan	   relateras	   till	   den	   likgiltighet	   som	  intervjupersonerna	  gav	  uttryck	  för	  när	  det	  gällde	  händelser	  under	  det	  kriminella	  livet.	  I	  upprätthållandet	  är	  det	  mer	  aktiva	  planer	  som	  realiseras	  och	  som	  intervjupersonerna	  är	  stolta	  över	  att	  klara	  av.	  Det	  märks	  att	  de	  yngre	  intervjupersonerna	  inte	  befinner	  sig	  i	  det	  stadiet	   än.	  De	  hade	   inte	  den	   långa	   tid	   av	   avhållsamhet	   från	  kriminalitet	   och	  missbruk	  som	  krävs	  för	  att	  kunna	  reflektera	  över	  sitt	  liv.	  	  	  I	   alla	   intervjupersoners	   narrativ	   framgår	   det	   man	   vill	   hjälpa	   andra	   att	   ta	   sig	   ur	   ett	  kriminellt	  liv.	  Man	  ville	  vara	  behövd	  av	  andra	  som	  ska	  gå	  igenom	  samma	  resa	  som	  man	  själv	  gjort.	  Det	  man	  fått	  ville	  man	  föra	  vidare.	  IP6	  uttrycker;	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Jag	   sitter	   här	   när	   det	   kan	   komma	   en	   kille	   så	   som	   när	   jag	   kom	   hit	   och	   som	   jag	   kan	   ha	  connection	  med	  så	  och	  jag	  kan	  säga	  att	  kom	  på	  möten	  bara	  så	  alla	  bitar	  ordnar	  sig	  det	  sociala	  och	  allting,	  det	  löser	  sig	  bara	  du	  fortsätter	  att	  komma	  på	  möten.	  	  Viljan	  att	  hjälpa	  andra	  grundar	  sig	  på	  en	  känsla	  av	  stolthet.	  En	  stolthet	  över	  att	  man	  har	  klarat	  sig	  ur	  det	  kriminella	   livet.	   Jag	  märkte	   intervjupersonernas	  stolthet	  genom	  deras	  sätt	   att	   röra	   sig,	   så	   rakryggade	  med	   pondus.	   Detta	   kan	   också	   vara	   uttryck	   för	   att	   alla	  mina	   intervjupersoner	   trivdes	   i	   omgivningen	   i	   vilken	   intervjun	   ägde	   rum.	   I	   de	  sammanhang	   och	   miljöer	   där	   mina	   intervjupersoner	   vistas	   samlas	   personer	   som	   har	  som	  mål	  att	  upprätthålla	  en	  livsstil	  på	  rätt	  sida	  om	  lagen.	  När	  intervjupersonerna	  visar	  att	  de	  har	  klarat	  av	  detta	  ökar	  deras	  självförtroende	  och	  en	  stolthet	  byggs	  upp.	  När	  de	  sedan	  får	  förtroende	  att	  berätta	  om	  sin	  resa	  är	  det	  med	  glädje	  och	  stolthet	  som	  så	  sker.	  Jag	   tror	   att	   självförtroendet	   får	   ett	   rejält	   uppsving	   av	   känslan	   av	   stolthet.	   Således	   är	  känslan	  av	  stolthet	  något	  som	  är	  viktigt	  för	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  	  	  Under	   processen	   upprätthållandet	   så	   bygger	   intervjupersonerna	   sakta	   upp	   de	   sociala	  band	   som	   under	   tidigare	   liv	   i	   kriminalitet	   varit	   eftersatta.	   IP8	   har	   återupptagit	  kontakten	  med	  sin	  dotter	  och	  får	  nu	  förtroende	  av	  henne.	  Han	  uttrycker	  att	  han	  vill	  göra	  alla	  rätt	  i	  deras	  relation,	  han	  ber	  om	  ursäkt	  när	  han	  gör	  fel,	  han	  kommer	  kvart	  i	  två	  om	  han	  sagt	  att	  han	  ska	  komma	  kvart	  i	  två	  och	  han	  visar	  henne	  mycket	  kärlek.	  	  IP6	  har	  en	  son	  och	  beskriver;	  ”varje	  söndag	  har	  jag	  ringt	  honom	  ungefär	  sen	  han	  fick	  en	  mobiltelefon,	  han	  ringer	  inte	  mig	  så	  ofta	   liksom	  va	  men	  om	  det	  går	  en	  söndag	  utan	  att	  jag	   ringer	   så	   ringer	   han”,	   säger	   han	  med	   ett	   leende	   på	   läpparna.	   Genom	   att	   investera	  socialt	  kapital	  så	  har	  de	  sociala	  banden	  stärkts.	  Man	  har	  byggt	  upp	  något	  som	  man	  inte	  har	   råd	   att	   förlora.	   Liknande	   så	   är	   följande	   berättelse	   ett	   bevis	   för	   att	   man	   inte	   vill	  förlora	  det	  man	  byggt	  upp.	   IP1	  berättar	  om	  när	  hon	  åkte	   tillbaks	   till	  den	  stad	  där	  hon	  hade	   sin	   missbrukaridentitet.	   Hon	   hade	   varit	   drogfri	   i	   sju	   år	   när	   hon	   åkte	   dit	   på	   en	  begravning.	  Hon	  träffade	  sin	  gamla	  sambo	  och	  vänner	  hon	  haft	  tidigare	  som	  fortfarande	  var	  fast	  i	  missbruket.	  Hon	  berättar	  att	  hon	  tyckte	  att	  detta	  var	  en	  tuff	  situation.	  	  När	  hon	  åkte	  därifrån	  såg	  hon	  de	  tre	  i	  backspegeln,	  påtända,	  vinkandes	  och	  hon	  kände	  att	  det	  var	  rosen	  som	  åkte	  därifrån	  och	  sen	  grinade	  hon	  hela	  vägen	  hem	  till	  Göteborg.	  Genom	  att	  involvera	  sig	  i	  KRIS	  och	  NA	  har	  intervjupersonerna	  försatt	  sig	  i	  en	  sådan	  position	  att	  de	  har	  mycket	  att	  förlora	  på	  en	  återgång	  till	  det	  kriminella	  livet	  (Sampson	  &	  Laub	  1993).	  	  	  	  Slutligen	  så	  uttryckte	  många	  av	  mina	  intervjupersoner	  att	  de	  under	  det	  kriminella	  livets	  gång	  försökt	  att	  sluta	  med	  kriminalitet	  och	  missbruk.	  De	  har	  då	  fått	  statlig	  hjälp	  i	  form	  av	  vistelse	  på	   till	  exempel	  behandlingshem	  eller	  gruppboende	  men	  det	  har	   inte	  hjälpt.	  Cid	  och	  Martí	   (2012)	  menade	  att	   statligt	   stöd	   från	   till	   exempel	  arbetsförmedlingen	  att	  söka	   jobb	   inte	   är	   tillräckligt.	   De	   menar	   att	   statligt	   stöd	   inte	   påverkar	   personens	  självförtroende	  vilket	  krävs	  för	  att	  avsluta	  en	  kriminell	  karriär	  eller	  missbruk.	  KRIS	  och	  NA	  är	  instanser	  som	  baseras	  på	  ett	  frivilligt	  deltagande.	  Exemplen	  från	  mina	  intervjuer	  visar	   på	   hur	   stöd	   från	   personer	   i	   intervjupersonernas	   närhet	   bygger	   upp	   de	   sociala	  banden	  och	  möjliggör	   ett	   ökat	   självförtroende	  och	   en	  bättre	   självkänsla,	   och	   för	   detta	  har	   KRIS	   och	   NA	   spelat	   en	   stor	   roll.	   Mina	   intervjupersoner	   betonade	   hur	   viktigt	   de	  kände	  att	  det	  var	  att	  det	  fanns	  en	  frivillighet,	  en	  frånvaro	  av	  tvång	  samt	  betydelsen	  av	  att	  omges	   av	   människor	   som	   förstår	   dem.	   Forkby	   och	   Liljeholm	   Hansson	   (2011,	   s.	   190)	  talar	  om	  en	  respektfull	  relation	  som	  grundkomponent	  i	  förändringsarbete.	  De	  menar	  att	  känslor	  av	  skam	  kan	  ses	  som	  ”en	  emotionell	  värdemätare	  på	  nedvärderande	  relationer”.	  Skam	   är	   en	   känsla	   som	   bottnar	   i	   upplevelsen	   av	   självet	   och	   stimuleras	   av	   känslor	   av	  otillräcklighet	   och	   förödmjukelse.	   Att	   inte	   passa	   in	   och	   att	   inte	   känna	   sig	   välkommen	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innebär	   ofta	   omfattande	   skamkänslor.	   Forkby	   och	   Liljeholm	   Hansson	   refererar	   till	  Starrin	   (2007)	   som	  utforskat	  hur	  den	  vardagliga	  kommunikationen	  mellan	  människor	  antingen	  förstärker	  positiva	  band	  eller	  hotar	  att	  bryta	  dem.	  Starrin	  betonar	  särskilt	  en	  viss	   typ	  av	  kommunikation	  där	  det	   finns	  en	  ojämn	  maktfördelning	  mellan	   individerna,	  som	  till	  exempel	  mellan	  socialarbetaren	  och	  klienten.	  Sker	  kommunikationen	  på	  fel	  sätt	  riskerar	  den	  att	   främja	   skam	  genom	  att	   individen	  känner	   sig	   i	   underläge.	  Katz	   (1999)	  beskriver	  skamupplevelsen	  som	  en	  obehagskänsla	  där	  den	  som	  utsätts	  desperat	  söker	  efter	   flyktvägar	   bort	   från	   detta	   tillstånd.	   Om	   intervjupersonerna	   upplevt	   detta	   i	  interaktionen	  med	  myndigheter	   så	   är	   det	   inte	   konstigt	   att	   de	   upplevt	   att	   statligt	   stöd	  inte	   hjälpt.	   Risken	   finns	   att	   statliga	   interventioner	   inte	   bidrar	   med	   den	   känslan	   av	  tillhörighet	  och	  det	  självförtroende	  som	  jag	  funnit	  är	  så	  viktig	  för	  att	  lyckas	  ta	  sig	  ut	  ur	  en	   kriminell	   livsstil	   samt	   för	   att	   upprätthålla	   den	   nya	   livsstilen.	   Följande	   metafor	   ur	  Forkby	   och	   Liljeholm	   Hansson	   (2011,	   s.190)	   illustrerar	   	   hur	   mina	   intervjupersoner	  känner	  inför	  att	  knyta	  an	  till	  KRIS	  och	  NA;	  	  Om	  jag	  ska	  våga	  satsa	  på	  en	  guide	  i	  ett	  för	  mig	  delvis	  okänt	  landskap,	  vill	  jag	  kunna	  fästa	  tilltro	   till	   att	   denne	   på	   ett	   hyggligt	   bra	   sätt	   kan	   terrängen	   åtminstone	   den	   första	   biten.	  Därtill	  att	  denne	  kommer	  att	  följa	  med	  så	  långt	  att	  jag	  kan	  fortsätta	  att	  ta	  mig	  fram	  på	  egen	  hand.	  Och	   det	   är	  mycket	   lättare	   att	   våga	   investera	   i	   en	   person	   som	   faktiskt	   verkar	   vilja	  finnas	  kvar	  och	  tycka	  om	  en,	  oavsett	  vad	  jag	  ställt	  till	  med.	  	  	  
KRIS	  och	  NA	  som	  sociala	  världar	  	  För	  att	  förstå	  vänskapens	  betydelse	  för	  att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil	  så	  använder	  jag	  begreppet	  sociala	  världar.	  En	  social	  värld	  är	  uppbyggd	  av	  en	  grupp	  människor	  som	  har	   gemensamma	   intressen	   och	   aktiviteter.	   Den	   innebär	   ofta	   någon	   avskildhet	   från	  omgivningen.	   Människor	   identifierar	   sig	   med	   dem	   som	   utgör	   deras	   sociala	   värld	   och	  man	  fungerar	  som	  ett	  stöd	  för	  varandra(Shibutani	  1955).	  Jag	  inleder	  kort	  om	  KRIS	  och	  NA	   som	   föreningar	   för	   att	   sedan	   förklara	   ingående	   hur	   KRIS	   och	   NA	   fungerar	   som	  sociala	  världar.	  Jag	  gör	  detta	  enklast	  genom	  att	  förklara	  dem	  separat	  då	  de	  skiljer	  sig	  åt	  som	   föreningar.	   Jag	   avslutar	   detta	   avsnitt	   med	   en	   sammanfattande	   del	   om	   sociala	  världar.	  	  	  	  	  KRIS	   står	   för	   Kriminellas	   revansch	   i	   samhället	   (KRIS	   2012)	   Föreningen	   bildades	   i	  Stockholm	  1997	  av	   fyra	  personer	  som	  hade	  en	   lång	  erfarenhet	  av	  ett	   liv	   i	  kriminalitet	  och	   drogmissbruk.	   Nu	   finns	   lokala	   föreningar	   på	   ett	   antal	   mindre	   orter	   runt	   om	   i	  Sverige.	  Deras	   främsta	  målsättning	  är	  att	  medlemmarna	  ska	  bli	  hederliga	  och	  drogfria	  och	  detta	  uppnås	  genom	  stöd	  och	  erfarenheter	  som	  medlemmarna	  delar.	  	  	  	  Ett	  av	  de	  mål	  som	  KRIS	  har	  är	  att	  möta	  upp	  personer	  efter	  frigivning.	  KRIS	  vill	  fungera	  som	   ett	   stöd	   till	  motiverade	   personer	   som	   bestämt	   sig	   för	   förändring.	   Följaktligen	   så	  måste	   personer	   som	   vill	   ha	   ett	   fullvärdigt	   medlemskap	   i	   KRIS	   godkänna	   de	   fyra	  honnörsorden;	  hederlighet,	  drogfrihet,	  kamratskap	  och	  solidaritet.	  	  KRIS	  ser	  sig	  som	  en	  kamratförening	   där	   gemenskap	   är	   ett	   ledord.	   KRIS	   bedriver	   också	   verksamheter;	   de	  finns	  på	  häkten	  och	  anstalter	  samt	  driver	  boenden	  som	  fungerar	  som	  referensboenden.	  	  Anonyma	   narkomaner	   är	   en	   förening	   som	   startades	   i	   USA	   år	   1954	   (Anonyma	  Narkomaner	   2013).	   Det	   var	   först	   efter	   1976	   som	   NA	   började	   växa	   och	   blev	  världomfattande.	  Ett	   villkor	   för	   att	   bli	  medlem	   i	  NA	  är	   att	   det	   finns	   en	  önskan	  om	  att	  sluta	  med	  missbruk.	   Budskapet	   är	   att	   alla	   som	   anser	   sig	   ha	   problem	  med	   droger	   kan	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sluta	  använda	  droger,	  bli	  av	  med	  önskan	  att	  använda	  droger	  och	   finna	  ett	  nytt	  sätt	  att	  leva.	  	  	  
	  
KRIS	  som	  social	  värld	  	  En	   social	   värld	   utgörs	   av	   en	   grupp	   människor	   som	   delar	   samma	   intressen	   och	   där	  medlemmarna	  utgör	  signifikanta	  andra	  för	  varandra.	   IP4	  berättar	  att	  gruppen	  på	  KRIS	  ibland	   kan	   fastna	   i	   att	   prata	   om	   roliga	   gamla	   minnen	   man	   haft	   som	   kriminell.	   Han	  betonar	   att	   alla	   vet	   att	   de	   inte	   borde	  prata	   om	  det	   och	   inom	  kort	   brukar	   de	   påminna	  varandra	  att	  inte	  prata	  om	  sådana	  saker.	  	  	  Ett	  annat	  exempel	  är;	  	  SS:	  Hur	  är	  det	  med	  andra	  medlemmar	  här,	  känns	  det	  viktigt	  att	  ha	  folk	  omkring	  sig	  som	  har	  samma	  bakgrund?	  	  IP2:	  Ibland	  kan	  jag	  bara	  känna	  så	  här,	  varför	  kan	  jag	  inte	  bara	  vara	  normal,	  vad	  nu	  normal	  är	  men	  om	  man	  nu	  använder	  dom	  termerna	  så	  kan	  jag	  känna	  så	  ibland,	  jag	  bara	  önskar	  att	  jag	  slapp	  detta	  varför	  ska	  jag	  ha	  drabbats	  av	  detta,	  att	  bara	  få	  vara	  X,	  nånstans	  får	  jag	  acceptera	  min	   så	   kallade	   sjukdom	   det	   är	   så	   här	   det	   är	   och	   nu	   har	   jag	   valt	   KRIS	   och	   då	   går	   det	   ju	  tillytterligheten	  att	  jag	  blir	  den	  före	  detta.	  	  	  	  Genom	  att	  vara	  medlem	  på	  KRIS	  så	  betyder	  det	  att	  man	  oftast	  har	  ett	  liv	  bakom	  sig	  som	  kriminell	   och	   som	   IP2	   uttrycker	   så	   genom	   att	   välja	   KRIS	   så	   har	   man	   också	   valt	   att	  identifiera	   sig	   som	   en	   före	   detta.	   Alla	  medlemmar	   i	   KRIS	   delar	   samma	   bakgrund	   och	  delar	  samma	  intressen.	  IP2	  berättar	  att	  han	  är	  noga	  med	  var	  han	  placerar	  sig	  själv	  och	  vilka	  miljöer	  han	  vistas	  i.	  Både	  IP2	  och	  IP9	  uttrycker	  att	  de	  behövde	  en	  drogfri	  miljö.	  I	  en	  social	  värld	  har	  man	  ett	   förenat	  perspektiv	  på	  verkligheten	  och	  som	  en	  intervjuperson	  uttrycker	  att	  ”man	  väljer	  folk	  som	  vill	  åt	  samma	  håll	  som	  en	  själv”.	  	  Inom	  sociala	  världar	  har	  man	  en	  gemensam	  hållning	  gentemot	  livet	  (Skårner	  2001).	  	  	  	  	  	  KRIS	  bidrar	  till	  alla	  intervjupersoners	  känsla	  av	  tillhörighet.	  Det	  märktes	  genom	  att	  tre	  av	  intervjupersonerna	  på	  KRIS	  bar	  t-­‐shirts	  med	  KRIS	  emblem.	  Man	  var	  således	  stolt	  för	  att	  vara	  medlem.	  En	  tatuering	  med	  KRIS	  emblem	  som	  jag	  såg	  en	  skymt	  av	  har	  må	  hända	  en	  större	  symbolik.	  För	  alla	  intervjupersoner	  har	  KRIS	  inneburit	  en	  sysselsättning.	  Som	  tidigare	   forskning	   visat	   så	   bistår	   en	   sysselsättning	  med	   struktur	   till	   livet	   (Sampson	  &	  Laub	   1993,	   Skardhammar	   &	   Telle	   2009).	   En	   sysselsättning	   är	   också	   en	   källa	   till	  självförtroende	   då	   man	   får	   förtroende	   och	   genom	   att	   känna	   tillhörighet	   och	   således	  bekräftelse.	  IP1	  vågade	  inledningsvis	  inte	  göra	  annat	  än	  att	  städa	  toaletter	  efter	  att	  hon	  blivit	  erbjuden	  ett	  arbete	  på	  KRIS.	  Hon	  berättar	  att	  hon	  inte	  vågade	  svara	  i	  telefon	  utan	  städade	  toaletterna,	  hon	  berättar;”jag	  vågade	  ingenting…toaletterna	  blev	  min	  räddning,	  det	  fanns	  4	  toaletter	  i	  de	  lokalerna	  vi	  hade	  här	  nere	  och	  det	  blev	  jag	  städade	  dom	  ibland	  3	  gånger	  per	  dag	  det	  blev	  mitt”.	  Två	  av	  mina	  intervjupersoner	  var	  också	  väldigt	  aktiva	  i	  organisationen	   unga	   KRIS.	   En	   av	   dessa	   berättar	   att	   han	   snabbt	   avancerat	   inom	   unga	  KRIS	   både	   genom	   att	   han	   har	   en	   hög	   position	   inom	   organisationen	   och	   uppdrag	   på	  riksnivå.	  De	  båda	  har	  ett	  intresse	  att	  komma	  ut	  och	  arbeta	  med	  ungdomar.	  IP9	  berättar	  att	  han	  vill	  ut	  och	  berätta	  sin	  historia	  på	  skolor	  och	  företag.	  IP3	  uttrycker	  att	  hon	  hade	  vart	  ”ett	  jäkla	  vrak”	  om	  hon	  inte	  fått	  ett	  arbete	  genom	  KRIS	  liksom	  IP10	  som	  har	  samma	  tankar.	  Slutligen	  så	  drar	   jag	  slutsatsen	  att	  KRIS	  är	  ett	  ställe	  där	  alla	   får	  växa	   i	  sin	  egen	  takt	  och	  där	  bekräftelse	  är	  det	  uttryck	  som	  genomsyrar	  alla	  berättelser.	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Jag	   menar	   att	   KRIS	   utgör	   en	   social	   värld	   för	   intervjupersonerna	   men	   interaktionen	  mellan	   medlemmarna	   är	   betydande.	   	   Alla	   intervjupersoner	   uttrycker	   att	   det	   finns	  vänner	  inom	  den	  sociala	  världen.	  De	  uttryckte	  att	  det	  var	  här	  man	  hade	  hittat	  den	  riktiga	  vänskapen.	  Man	   hade	   hittat	   någon	   typ	   av	   äkthet	   i	   vänskapen	   som	   inte	   var	   jämförbar	  med	  det	  man	  hade	  innan.	  Tidigare	  handlade	  vänskap	  om	  ett	  utbyte	  mellan	  personer	  och	  kunde	  man	  inte	  bidra	  med	  något	  så	  var	  man	  inte	  så	  mycket	  värd.	  	  IP3	  berättar;	  
	   Första	  gången	  jag	  kom	  in	  här	  var,	  det	  var	  första	  gången	  i	  hela	  mitt	   liv	  som	  jag	  har	  känt	  mig	  accepterad	  för	  den	  jag	  är	  och	  för	  det	  jag	  har	  gjort	  för	  även	  om	  jag	  inte	  säger	  i	  första	  hand	  vad	  jag	  vem	  jag	  är	  vad	  jag	  gjort	  och	  var	  jag	  kommer	  ifrån	  och	  så	  så	  kommer	  det	  alltid	  komma	  fram	  och	   jag	   har	   alltid	   blivit	   dömd	   för	   det	   och	   folk	   har	   snackat	   och	   det	   har	   blivit	   allmänt	   dålig	  stämning.	  
	  Medlemmarna	   inom	  KRIS	   fungerar	   som	  ett	   stöd	   för	   varandra.	  Några	   intervjupersoner	  uttrycker	   att	   det	   inte	   spelar	   någon	   roll	   om	  man	  har	   en	   liten	   tid	   som	  drogfri	  man	   kan	  ändå	   stödja	   varandra	   när	   livet	   känns	   svårt.	   Personer	   kan	   ha	   olika	   bakgrunder	   men	  förståelsen	   som	   man	   delar	   med	   varandra	   blir	   en	   trygghet.	   Det	   är	   viktigt	   att	   andra	  personer	  har	  förståelse	  för	  en.	  Man	  blir	  tajta	  inom	  gruppen	  och	  de	  relationer	  som	  finns	  inom	  världen	  betecknas	   som	  vänskap.	  Allan	   (1989)	  beskriver	  hur	  deltagande	   i	   sociala	  aktiviteter	   är	   belönande	   och	   integrerande	   för	   alla	   deltagande	   individer.	   Relationerna	  fungerar	   som	   ett	   forum	   för	   kamratskap.	   Jag	   upplevde	   att	   mina	   intervjupersoner	   var	  mycket	  positiva	  till	  deltagandet	  i	  gruppen.	  	  Fuchs	  Ebaugh	  (1988)	  fann	  i	  sin	  studie	  av	  före	  detta	   alkoholister	   att	   det	   efter	   förändringen	   till	   ett	   nyktert	   liv	   var	   nödvändigt	   att	  förändra	   det	   sociala	   nätverket	   till	   att	   inkludera	   endast	   individer	   som	   inte	   hade	  alkoholproblem.	  	  	  KRIS	   som	   organisation	   bygger	   på	   en	   ärlighet,	   insikt	   och	   acceptans	   av	  medlemmarnas	  livssituation.	  Till	  skillnad	  från	  mer	  ”vanliga”	  arbeten	  så	  är	  KRIS	  ett	  sådant	  ställe	  där	  man	  måste	   agera	  på	   ett	   sätt	   som	  gör	   att	  man	  kommer	  närmare	   varandra	   vare	   sig	  man	  vill	  eller	   inte.	   IP4	  berättar	  om	  en	  episod	  som	  hade	   inträffat	  på	  morgonen	  precis	   innan	   jag	  kom	  för	  att	  påbörja	  intervjun.	  Han	  förklarar	  hur	  han	  gapat	  och	  skrikit	  ut	  sina	  känslor	  på	  ett	  sätt	  som	  för	  en	  vanlig	  Svensson	  inte	  är	  speciellt	  vanligt;	  	  	  Det	  gör	  jag	  för	  att	  jag	  vill	  sätta	  gränser	  och	  det	  gör	  jag	  för	  att	  jag	  vill	  inte	  in	  i	  det	  att	  prata	  skit	  om	  någon	  utan	  då	  säger	  jag	  det	  rakt	  ut	  och	  då	  kommer	  det	  som	  det	  kommer	  i	  stället	  för	  att	  samla	  på	  sig	  som	  jag	  har	  gjort	  genom	  åren	  svälja,	  svälja,	  svälja	  och	  så	  går	  man	  ut	  och	  är	  bitter	  och	  tar	  ett	  återfall,	  hellre	  exploderar	  jag.	  
	  Det	   är	   tydligt	   att	   han	   både	   upplever	   en	   frustration	   över	   sin	   livssituation	   men	   även	  känner	   att	   det	   är	   accepterat	   att	   han	   får	   vara	   ärlig	   och	   bete	   sig	   på	   ett	   väldigt	  okonventionellt	  sätt.	  Jag	  upplever	  att	  det	  är	  genomgående	  för	  KRIS	  som	  organisation	  att	  annorlunda	  ageranden	  accepteras.	  Organisationen	  är	  viktig	   för	  anpassning	  till	  den	  nya	  rollen	   och	   till	   samhället	   genom	   att	   fungera	   som	   en	   ”bro”	   mellan	   den	   gamla	   och	   nya	  rollen.	   En	   roll	   som	   förhoppningsvis	   leder	   till	   ett	   beteende	   som	   accepteras	   i	   en	   mer	  allmän	   social	   situation.	   Fuchs	   Ebaugh	   (1988)	   talar	   om	   att	  man	   bygger	   broar	   som	   gör	  anpassningen	  till	  den	  nya	  rollen	  lättare.	  Broarna	  byggs	  oftast	  till	   familj,	  arbete,	  hobbys	  eller	   vänner.	   Jag	   hävdar	   att	   KRIS	   utgör	   en	   sådan	   bro	   och,	   med	   utgångspunkt	   i	   Fuchs	  Ebaughs	   resonemang,	   att	   det	   är	   vännerna	   som	   finns	   inom	   KRIS	   som	   för	   mina	  intervjupersoner	  representerar	  en	  ny	  och	  viktig	  social	  värld.	  En	  kommentar	  från	  IP9	  kan	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användas	   för	   att	   sammanfatta	   vikten	   av	   broar	   mellan	   de	   olika	   världarna	   som	   mina	  intervjupersoner	   lever	   i	   ”det	   inte	   är	   lätt	   att	   anpassa	   sig	   till	   svenssonlivet	   efter	   att	   ha	  sprungit	  på	  gatorna	  i	  mörkret	  och	  haft	  polisen	  efter	  sig”.	  	  	  	  
NA	  som	  social	  värld	  	  NA	   är	   en	   social	   värld	  bestående	   av	  människor	   som	  har	   ett	   gemensamt	   intresse	   av	   att	  upprätthålla	   en	   drogfrihet.	   Intervjupersonerna	   känner	   en	   tillhörighet	   till	   gruppen	   när	  gruppmedlemmarna	   utgörs	   av	   andra	   som	   har	   samma	   problematik	   som	   en	   själv.	  Människor	  här	  har	  förståelse	  och	  intervjupersonerna	  upplever	  att	  de	  kan	  dela	  med	  sig	  av	  alla	  känslor	  inom	  denna	  sociala	  världen.	  IP6	  uttrycker	  bland	  annat	  just	  det:	  
	   Jag	  kan	  gå	  hit	  och	  så	  kan	  jag	  tala	  om	  det,	  det	  är	  ju	  så	  vi	  gör	  och	  alla	  lyssnar,	  jag	  bär	  ingenting	  inom	  mig	  utan	  jag	  bara	  lägger	  det	  på	  bordet	  där	  om	  jag	  är	  glad	  eller	  om	  jag	  är	  ledsen	  eller	  om	  jag	  är	  sorgsen,	  det	  är	  ju	  liksom	  fundamentalt.	  
	  En	  annan	  intervjuperson	  uttrycker	  att	  han	  vågar	  lägga	  sitt	  liv	  i	  händerna	  på	  NA.	  	  IP6	  relaterar	  alltid	  till	  NA	  och	  deras	  gruppmedlemmar	  som	  ”gemenskapen”.	  Om	  detta	  är	  ett	  uttryck	  som	  används	  mycket	  i	  den	  litteratur	  som	  NA	  förespråkar	  vet	  inte	  jag	  men	  det	  är	   tydligt	   att	   IP6	   använder	   uttrycket	   kraftfullt.	   När	   han	   berättar	   om	   det	   i	  intervjusituationen	  använder	  han	  mycket	  kroppsspråk	  och	  visar	  med	  hela	  armen	  genom	  att	  göra	  stora	  runda	  ringar.	  	  	  	  	  	  	  	  En	  av	   intervjupersonerna	  från	  NA	  bor	  ca	  sju	  mil	  utanför	  Göteborg.	  Han	  flyttade	  dit	   för	  möjligheten	   att	   få	   ett	   jobb	  men	   som	   blivit	   uppskjutet	   av	   diverse	   anledningar.	   Att	   han	  fortfarande	  åker	  de	  sju	  milen	  för	  att	  komma	  till	  NA	  och	  gå	  på	  möten	  två	  gånger	  i	  veckan	  tolkar	   jag	   som	   att	   det	   inte	   endast	   är	   NA	   som	   förening	   som	   är	   den	   huvudsakliga	  anledningen	  till	  att	  han	  åker	  så	  långt	  på	  möten.	  Jag	  tolkar	  det	  som	  att	  det	  finns	  ett	  värde	  i	  att	  träffa	  de	  människor	  som	  brukar	  komma	  just	  till	  det	  speciella	  mötet	  på	  den	  platsen.	  	  En	  av	  anledningarna	  till	  detta	  tänker	  jag	  är	  för	  att	  många	  av	  dem	  som	  går	  på	  möten	  här	  i	  Johanneskyrkan	  känner	  varandra.	  För	  mina	  intervjupersoner	  är	  tiden	  av	  drogfrihet	  och	  avhållsamhet	   från	   kriminalitet	   lång	   vilket	   har	  möjliggjort	   detta.	   IP8	   berättar	   att	   hans	  huvudsakliga	  möten	  är	  i	  en	  annan	  del	  av	  Göteborg	  men	  att	  han	  kommer	  hit	  för	  att	  träffa	  folk	  som	  han	  känner	  men	  dessa	  möten	  är	  ”bara	  bonusmöten”	  som	  han	  säger.	  	  	  Inom	  NA	  fanns	  det	  en	  tydlig	  vänskap	  mellan	  deltagare.	  Det	  märktes	  om	  inte	  annat	  via	  en	  deltagande	  observation	  som	  jag	  utförde.	  Jag	  deltog	  på	  två	  möten	  hos	  NA.	  Mötena	  började	  generellt	  sett	  klockan	  elva	  på	  förmiddagen	  och	  varade	  till	  klockan	  kvart	  i	  ett.	  Det	  var	  en	  paus	   på	   en	   kvart	   och	   den	   spenderade	   mötesdeltagarna	   utanför	   lokalerna	   där	   de	  småpratade	   med	   varandra	   gruppvis.	   Efter	   mötets	   avslut	   observerade	   jag	   att	   flera	  deltagare	  åt	  lunch	  tillsammans.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  ett	  frivilligt	  umgänge	  och	  en	  lunch	  med	   vänner.	   Inom	   föreningen	   NA	   blir	   medlemmarna	   som	   vänner	   för	   att	   man	   delar	  känslor	  och	  är	  ärlig.	   IP7	  berättar	  om	  en	  händelse	  där	  en	   lögn	  som	  han	  burit	  med	  sig	   i	  massa	   år	   kom	  upp	   till	   ytan	   då	   han	   satt	   och	   pratade	  med	   en	   person	   på	  NA.	  Han	   hade	  under	  det	  kriminella	   livet	  gjort	  ett	  antal	   försök	   till	   att	  arbeta	  och	  ett	  av	  de	   jobben	  var	  som	  diskare	  på	  en	  restaurang.	  Han	  hade	  sedan	  ljugit	  och	  sagt	  till	  sina	  kompisar	  att	  han	  ”snott	  brännvin”	  på	  jobbet	  vilket	  egentligen	  inte	  var	  fallet.	  Han	  berättade	  sedan	  att	  han	  vid	   ett	   senare	   tillfälle	   passerade	   restaurangen	   tillsammans	  med	   en	   vän	   från	   NA.	   Han	  berättade	  för	  honom	  om	  hur	  han	  stulit	  alkohol	  under	  sitt	  arbete	  där.	  När	  han	  kom	  hem	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insåg	   han	   att	   han	   inte	   berättat	   sanningen,	   han	   hade	   burit	   på	   lögnen	   i	   25	   år.	   Han	   fick	  dåligt	  samvete	  över	  att	  han	   ljugit	  och	  kände	  genast	  behovet	  av	  att	   rentvå	  sitt	   samvete	  vid	  nästa	   tillfälle	  de	   träffades.	   IP7	   igen;	   ”fan	  det	  stämmer	   inte	  det	   jag	  sa	   igår,	  han	  gick	  också	  på	  möten,	  det	  stämmer	   inte	  det	  med	  brännvinet	  men	  det	  är	   lugnt	  sa	  han	  så	  gav	  han	  mig	  en	  kram”.	  Citatet	  belyser	  hur	  ärlighet	  blir	  en	  följd	  av	  vänskapen	  och	  känslan	  av	  tillhörighet.	   IP7	   lättar	   sitt	   samvete	   för	   sin	   vän	   i	   NA	   vilket	   visar	   hur	   viktig	   den	   fria	  vänskapsrelationen	  är.	  	  
	  	  Den	  sociala	  världen	  har	  också	  inneburit	  för	  IP6	  att	  han	  fått	  andra	  typer	  av	  kontakter.	  	  	  	  Han	  berättar	  att	  han	  spelar	  boule	  en	  gång	  i	  veckan,	  ett	  lag	  med	  rötter	  i	  Johanneskyrkan,	  
Johannes	  Ett	  är	  namnet.	  Wright	  och	  Cullen	  (2006)	  talar	  om	  att	  en	  arbetsplats	  inte	  bara	  är	  en	  sysselsättning	  utan	  också	  en	  källa	  till	  sociala	  relationer.	  Sannolikheten	  är	  stor	  att	  man	  blir	   introducerad	   till	   nya	   gemenskaper	   vilket	   leder	   till	   att	   personen	  utvecklar	   ett	  mer	  positivt	  socialt	  nätverk.	  I	  fallet	  med	  IP6	  så	  kan	  NA	  betecknas	  som	  hans	  sysselsättning	  på	  det	   sättet	   att	   han	   går	   dit	   på	   en	   daglig	   basis	   och	   att	   det	   är	   en	   stor	   del	   av	   hans	   liv	   och	  därmed	  en	  källa	  till	  sociala	  relationer.	  	  	  	  	  Vissa	   sociala	   världar	   innehåller	   sådant	   som	   är	   avvikande	   utifrån	  majoritetssamhällets	  perspektiv.	  KRIS	  och	  NA	  är	  exempel	  på	  sådana	  sociala	  världar	  eftersom	  åren	  man	  varit	  fri	   från	  kriminalitet	  och	  missbruk	  värderas	  högt.	  För	  oss	  andra	  som	  inte	  är	  delaktiga	   i	  denna	   sociala	   värld	   är	   detta	   oviktigt.	   Sammanfattningsvis	   är	   vänskap	   som	   social	  företeelse	   av	   stor	   betydelse	   för	   upprätthållandet	   av	   ett	   laglydigt	   liv	   central.	   Den	   kan	  förstås	   i	   termen	   av	   sociala	   världar,	   eftersom	   vänskapsrelationerna	   inom	  KRIS	   och	  NA	  äger	   rum	   inom	  ramen	   för	  ett	   forum	  där	  man	  delar	  en	  ärlighet,	   får	  bekräftelse	  och	  där	  relationerna	   inte	  är	   inriktade	  på	  utbyte.	  Collins	  (2004	   i	  Wettergren	  2013)	   talar	  om	  en	  emotionell	   energi	   som	   uppstår	   genom	   lyckade	   interaktioner.	   Om	   det	   finns	   flera	  deltagare	   i	   interaktionen	   så	   genereras	   emotionell	   energi	   för	   alla	   deltagare	   i	   gruppen.	  Emotionell	  energi	  generar	  också	  en	  samhörighet	  mellan	  medlemmarna	  i	  gruppen	  då	  den	  stärker	  de	  sociala	  banden	  mellan	  medlemmarna.	  Collins	  menar	  att	  oavsett	  vilken	  typ	  av	  interaktion	  så	  får	  den	  effekten	  av	  att	  individen	  känner	  sig	  socialt	  integrerad	  vilket	  också	  leder	   till	   en	   gemensam	   moral	   inom	   gruppen.	   Collins	   menar	   att	   människor	   har	   en	  drivkraft	   att	   medvetet	   eller	   omedvetet	   styra	   sina	   handlingar	   mot	   situationer	   som	  maximerar	  den	  emotionella	  energin.	  Detta	  gör	  att	  personer	  känner	  tillhörighet	  och	   får	  självförtroende.	  Detta	  förklarar	  till	  stor	  del	  varför	  KRIS	  och	  NA	  är	  effektiva	  föreningar	  i	  att	   få	   personen	   att	   vilja	   avstå	   från	   brottsliga	   handlingar.	  Det	   var	   intressant	   att	   notera	  något	  som	  mina	  intervjupersoner	  inte	  sa.	  I	  berättelserna	  så	  nämndes	  inte	  vänner.	  Detta	  tolkar	   jag	   som	   att	   vänskapen	   finns	   inom	   den	   sociala	   världen	   och	   anledningen	   till	   att	  intervjupersonerna	  inte	  nämner	  vänner	  och	  vänskap	  är	  för	  att	  den	  är	  så	  självklar	  i	  det	  sammanhang	  i	  vilken	  intervjun	  ägde	  rum.	  Genom	  att	  vara	  delaktig	  i	  KRIS	  och	  NA	  så	  får	  man	  bekräftelse	  genom	  de	  umgängen	  man	  har	  där.	  Det	   fyller	  således	  det	  hål	  som	  man	  har	   burit	   på	   sedan	   man	   kom	   in	   i	   en	   kriminell	   livsstil	   eller	   ännu	   tidigare	   –	   sedan	  barndomen.	  KRIS	  och	  NA	  har	  betytt	  och	  betyder	   fortfarande	  väldigt	  mycket	   i	   samtliga	  intervjupersoners	  liv	  för	  att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil.	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Slutsatser	  och	  diskussion	  	  Utgångspunkten	   för	   mig	   har	   varit	   att	   människan	   är	   en	   social	   varelse.	   Att	   ha	   sociala	  relationer	  med	  människor	   är	   grundläggande	   för	   vår	   existens.	  Att	   ha	   sociala	   relationer	  med	  andra	  människor	  formar	  vår	  identitet.	  De	  får	  oss	  att	  känna	  tillhörighet	  och	  får	  oss	  att	   känna	   oss	   bekräftade	   som	  människor.	   Vi	   uttrycker	   vår	   personlighet	   genom	   social	  interaktion	  och	  därmed	  vår	   sociala	   identitet.	  Det	   är	   viktigt	   att	   få	   känna	  oss	  behövda	   i	  relation	   till	   andra.	   Social	   interaktion	  har	   således	  betydelse	   för	  vårt	   välbefinnande.	  Det	  var	  med	  detta	  perspektiv	  som	  grund	  som	  jag	  utförde	  den	  föreliggande	  studien.	  	  	  Jag	  har	   studerat	  den	  process	   som	  resulterar	   i	   beslutet	   att	   avsluta	   en	  kriminell	   karriär	  med	   fokus	   på	   betydelsen	   av	   vänskapsrelationer,	   liksom	   vänskapens	   betydelse	   för	   att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil.	  Initialt	  utgick	  jag	  från	  teorin	  och	  genomförde	  intervjuer.	  Vidare	   fann	   jag	   ingen	  existerande	  definition	  av	  vänskap	  som	  jag	  kunde	  tillämpa	  under	  analysen	  av	  mitt	  empiriska	  material.	  Efter	  hand	  som	  empirin	  samlades	  in	  och	  jag	   läste	  en	  mängd	  litteratur	  om	  vänskap	  så	  utmanades	  min	  initiala	  bild	  av	  vänskap.	  Jag	  insåg	  att	  vänskap	  kunde	  vara	  så	  mycket	  mer	  än	  den	  snäva	  definition	  jag	  tidigare	  hållit	   för	  sann.	  Genom	  att	  arbeta	  abduktivt,	  fram	  och	  tillbaks	  mellan	  teori	  och	  empiri	  så	  utvecklade	  jag	  ett	  nytt	  begreppsliggörande	  av	  vänskap	  som	  belyser	  vänskap	  som	  en	  social	   företeelse.	  Denna	   typ	   av	   vänskap	   är	   viktig	   för	   att	   vi	   ska	   kunna	   hantera	   oförutsedda	   händelser	   i	  vardagen	  och	  kan	  sägas	  vara	  av	  en	  mer	  praktisk	  natur.	  Min	  definition	  av	  vänskap	  bygger	  inte	  i	  stor	  utsträckning	  på	  att	  det	  måste	  finnas	  starka	  emotionella	  band	  mellan	  två	  eller	  flera	  människor	  utan	  snarare	  att	  det	  finns	  en	  tillit	  och	  att	  man	  känner	  en	  tillhörighet	  och	  upplever	  bekräftelse.	  Jag	  definierade	  vänskapsrelationen	  som;	  en	  emotionell	  relation	  som	  baseras	  på	  tillit.	  En	  fri	  relation	  som	  inte	  är	  inriktad	  på	  utbyte	  utan	   utgör	   ett	   forum	   där	   man	   känner	   tillhörighet	   och	   således	   upplever	   bekräftelse.	  Begreppsliggörandet	   av	   vänskap	   kom	   att	   bli	   kärnan	   i	   min	   uppsats.	   Initialt	   var	   inte	  utvecklandet	  av	  ett	  sådant	  begrepp	  huvudsyftet	  i	  uppsatsen	  men	  under	  processens	  gång	  blev	   detta	   allt	   viktigare.	   Att	   en	   individ	   blir	   bekräftad	   som	   människa	   stärker	  självförtroendet	   vilket	   är	   essentiellt	   i	   alla	   faser	   i	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   och	  upprätthållandet.	   Självförtroende	   tillsammans	  med	   en	   känsla	   av	   stolthet	  möjliggör	   en	  lyckad	  väg	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  ett	  upprätthållande.	  	  	  Vänskapsband	   är	   grundläggande	   för	   att	   avsluta	   en	   kriminell	   karriär.	   Processen	   som	  leder	   vägen	   ut	   och	   vidare	   in	   i	   ett	   upprätthållande	   innefattar	   personer	   som	   blivit	  betydelsefulla.	  Dessa	  personer	  har	  bidragit	  med	  stöd	  som	  har	  kännetecknats	  av	  värme	  och	   empati.	   De	   har	   intresserat	   sig	   och	   uppriktigt	   visat	   att	   de	   brytt	   sig	   vilket	   får	  människor	  att	  känna	  sig	  som	  någon	  och	  därigenom	  en	  känsla	  av	  tillhörighet	  och	  upplevd	  bekräftelse.	  Dessa	  möten	  med	  vänner	  påverkar	  således	  på	  ett	  undermedvetet	  såväl	  som	  på	  ett	  medvetet	  plan.	  Även	  självförtroendet	  stärks	  vilket	   leder	  till	  att	  människor	  vågar	  presentera	  sig	  själva.	  När	  man	  blir	  uppmärksammad	  och	  accepterad	  för	  sättet	  som	  man	  presenterar	  sig	  själv	  på	  leder	  till	  känslor	  av	  stolthet.	  	  	  Vänskapens	   betydelse	   för	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   och	   dess	   betydelse	   för	   att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil	  kan	  förstås	  med	  hjälp	  av	  begreppet	  sociala	  världar	  som	  står	  för	  känslan	  av	  hemhörighet	  i	  en	  social	  grupp.	  I	  den	  gruppen	  av	  individer	  som	  utgör	  den	  sociala	  världen	  finns	  en	  stark	  ”vi”-­‐känsla.	  Både	  KRIS	  och	  NA	  utgjorde	  sociala	  världar	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genom	  att	   intervjupersonerna	  upplevde	  att	  de	  kunde	  vara	   sig	   själva	  där;	  där	   fanns	  en	  acceptans	  och	  förståelse	  och	  en	  delad	  känsla	  av	  stolthet.	  	  Inom	  denna	  sociala	  värld	  hade	  man	   hittat	   en	   ’äkta’	   vänskap	   som	   inte	   baserades	   på	   utbyte,	   såsom	   vänskap	   inom	   den	  kriminella	  världen.	  Vänskapsband	  formas	  inom	  KRIS	  och	  NA	  när	  människor	  gett	  stöd	  till	  varandra;	  när	  den	  ena	  partnern	  har	  upplevt	  något	  som	  den	  andre	  skall	  gå	  igenom.	  	  Sociala	  världar	  har	  stor	  betydelse	  för	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  Det	  är	  inom	  de	  sociala	  världarna	  som	  man	  kan	  dela	  känslor	  och	  man	  bygger	  upp	  ett	  förtroende	  inom	  gruppen.	  Den	  sociala	  världen	  utgörs	  av	  likasinnade	  personer	  där	  det	  finns	  en	  förståelse	  och	   acceptans,	   man	   upplever	   en	   ”vi”	   känsla.	   Vänskap	   formas	   också	   mellan	   personer	  inom	  världen.	  Den	  sociala	  världen	  inger	  förtroende	  hos	  personerna.	  Att	  få	  förtroende	  i	  det	   vardagliga	   livet	   resulterar	   i	   att	   självförtroendet	   stärks.	   Jag	   märkte	   hur	  självförtroende	  växt	  till	  skillnad	  från	  hur	  det	  såg	  ut	  under	  det	  kriminella	   livet.	  Ett	  ökat	  självförtroende	  och	  en	  bättre	  självkänsla	  resulterar	  i	  en	  bättre	  förmåga	  att	  upprätthålla	  en	  konventionell	   livsstil.	   Slutligen	   så	  bidrar	  både	  KRIS	  och	  NA	   som	  sociala	   världar	   till	  den	  tillhörighet	  och	  känsla	  av	  bekräftelse	  som	  är	  grundläggande	  för	  att	  upprätthålla	  en	  laglydig	  livsstil.	  	  Jag	   har	   i	  min	   studie	   visat	   att	   vänskap	   som	   social	   företeelse	   är	   viktigt	   för	   vägen	   ut	   ur	  kriminalitet	   samt	   för	   att	   upprätthålla	   en	   laglydig	   livsstil.	   Personer	   med	   en	   kriminell	  bakgrund	  ser	  vänskap	  ur	  ett	  annat	  perspektiv	  än	  det	  gemene	  man	  är	  van	  vid.	  Vikten	  av	  att	   förstå	   vänskap	   ur	   ett	   socialt	   perspektiv	   har	   varit	   förbisett.	   Det	   finns	   oftast	   en	  bestämd	  åsikt	  om	  vad	  vänskap	  är	  men	  ofta	   svårt	   att	  precisera	   exakt	  vad	   det	   är.	  Detta	  betyder	  att	  forskarna	  har	  missat	  att	  se	  och	  analysera	  betydelsen	  av	  vänskap	  som	  social	  företeelse,	   nämligen	   grundläggande	   känslor	   av	   tillhörighet	   och	   bekräftelse.	   Som	   är	   så	  grundläggande	  att	  de	  kanske	  tas	  för	  givna.	  	  Tidigare	   forskning	   har	   studerat	   vägar	   ut	   ur	   kriminalitet.	   Denna	   typ	   av	   forskning	   har	  konkluderat	  att	  det	  finns	  viktiga	  vändpunkter	  i	  individens	  liv	  som	  påverkar	  personen	  att	  göra	  en	  förändring	  i	   livet.	  För	  att	  en	  sådan	  förändring	  ska	  ske	  krävs	  sociala	  band	  eller,	  med	   andra	   ord,	   ”broar”	   till	   andra	   sociala	   världar	   än	   den	   kriminella.	   En	   händelse	   kan	  utgöra	   en	   vändpunkt	   och	   tillsammans	   med	   starka	   sociala	   band	   får	   det	   till	   följd	   att	  individen	  kan	  ändra	  sin	  livsstil.	  Här	  betonas	  starka	  sociala	  band	  till	  familjen.	  Det	  finns	  en	  begränsad	   mängd	   studier	   som	   behandlar	   vänskapens	   betydelse.	   I	   min	   studie	   har	  tidigare	   teorier	   om	  vändpunkter	   spelat	   en	  väsentlig	   roll.	  Med	  hjälp	   av	   tidigare	   teorier	  har	   jag	  kunnat	   identifiera	  vändpunkter	   i	  mina	   intervjupersoners	  berättelser	  vilket	  har	  lett	  till	  min	  förståelse	  av	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  som	  en	  helhetsprocess	  där	  betydelsen	  av	  vänskap	  visat	  sig	  vara	  viktig	  för	  varje	  del	  i	  processen.	  	  	  	  	  Jag	   fann	   att	   processen	   som	   utgör	   vägen	   ut	   ur	   kriminalitet	   består	   av	   tre	   skilda	   delar.	  Förberedelsen,	   vändpunkten	   och	   tiden	   efteråt	   som	   jag	   valt	   att	   kalla	   den	   uppåtgående	  spiralen.	  Själva	  vändpunkten	  var	  ofta	  ganska	  dramatisk	  vilket	  ledde	  till	  ett	  uppvaknande	  ur	   den	   kriminella	   bubblan.	   Vändpunkten	   var	   för	   andra	   en	   icke-­‐dramatisk	   händelse.	  Oavsett	  ledde	  vändpunkten	  till	  beslutet	  att	  lämna	  den	  kriminella	  världen	  och	  livsstilen.	  Jag	   refererar	   till	   denna	   del	   av	   processen	  med	  hjälp	   av	   uttrycket	   ”jag	   är	   bättre	   än	   den	  situation	   jag	  är	   i”.	  Med	  detta	  menar	   jag	  att	   intervjupersonerna	  aldrig	  hade	  kommit	   till	  denna	   insikt	   om	   det	   inte	   vore	   för	   att	   de	   gått	   igenom	   den	   förberedande	   delen.	   I	   den	  förberedande	  delen	  av	  processen	  påverkas	   intervjupersonerna,	  vilket	  kan	  ske	  såväl	  på	  ett	  medvetet	  som	  på	  ett	  undermedvetet	  plan.	  Jag	  noterade	  hur	  självförtroendet	  hos	  mina	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intervjupersoner	  sakta	  byggdes	  upp	  under	  den	  förberedande	  delen,	  det	  självförtroende	  som	  sedan	  låg	  till	  grund	  för	  att	  lyckas	  ta	  sig	  igenom	  hela	  processen.	  Personer	  man	  mötte	  eller	   händelser	   som	   inträffade	   gjorde	   att	   självförtroendet	   ökade	   genom	   att	  intervjupersonerna	  kände	  en	  tillhörighet	  och	  bekräftelse.	  Detta	   ledde	  dem	  närmare	  en	  vändpunkt.	  Tiden	  efter	  vändpunkten	  valde	  jag	  att	  kalla	  den	  uppåtgående	  spiralen.	  Den	  är	  central	  i	  processen	  och	  är	  de	  första	  stapplande	  stegen	  mot	  ett	  upprätthållande	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  Jag	  fann	  här	  att	  det	  omedelbara	  stödet	  som	  intervjupersonerna	  fick	  var	  centralt.	  Det	  sociala	  stödet	  för	  mina	  intervjupersoner	  utgjordes	  av	  familj,	  KRIS	  eller	  NA.	  Således	   kan	  man	   inte	   förstå	   vändpunkten	   utan	   att	   förstå	   processerna	   innan	   och	   efter	  vändpunkten.	  Händelser	  som	  skulle	  kunna	  innebära	  en	  väg	  ut	  ur	  kriminalitet	  men	  som	  inte	  blev	  det	  kan	  benämnas	  som	  misslyckade	  vändpunkter.	  Avsaknad	  av	  socialt	  stöd	  och	  ett	  sviktande	  självförtroende	  är	  anledningar	  till	  misslyckandet.	  Den	  stora	  skillnaden	  var	  att	  efter	  man	  hade	  genomgått	  den	  förberedande	  delen,	  vändpunkten	  och	  till	  sist	  befann	  sig	  i	  den	  uppåtgående	  spiralen	  så	  kunde	  man	  hantera	  negativa	  händelser	  som	  man	  inte	  kunde	  göra	  innan.	  	  	  Genom	  att	  ha	  använt	  mig	  av	  narrativ	  etnografi	  som	  metod	  har	  jag	  fått	  en	  mångsidig	  bild	  av	  mina	   intervjupersoner.	   Jag	  utförde	   intervjuer	   såväl	   som	  observationer	   för	   att	   få	   en	  fullständig	  bild.	  Detta	  tillvägagångssätt	  har	  fått	  mig	  att	  flyttas	  ut	  från	  själva	  berättelsen	  till	  miljön	  och	  sammanhanget	  i	  vilka	  berättelsen	  berättas	  och	  den	  sociala	  värld	  i	  vilken	  mina	  intervjupersoner	  ingår,	  vilket	  har	  varit	  mycket	  intressant.	  Att	  förstå	  en	  individ	  är	  detsamma	  som	  att	   förstå	  dennes	  perspektiv	  på	  verkligheten.	  Perspektiv	   är	  dynamiska	  och	   föränderliga	   genom	   berättelser.	   En	   berättelse	   kan	   förändras	   beroende	   på	   det	  sammanhang	   och	   den	   miljö	   i	   vilken	   den	   berättas.	   Många	   av	   de	   tolkningar	   jag	   gjort	  härstammar	  från	  de	  observationer	  jag	  utfört	  genom	  att	  vara	  delaktig	  i	  vardagsaktiviteter	  på	  KRIS	  och	  NA.	  	  Socialtjänsten	  och	  andra	  statliga	  myndigheter	  verkar	  inte	  fungera	  som	  hjälp	  på	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet.	  Det	  måste	  finnas	  en	  frivillighet	  och	  ett	  eget	  val.	  Frivilligheten	  går	  hand	  i	  hand	  med	  ett	  självförtroende	  där	  man	  vågar	  välja	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet.	  Det	  finns	  en	  vilja	  hos	  människor	  att	  vara	  omgiven	  av	  människor	  som	  delar	  samma	  erfarenheter	  och	  där	   det	   finns	   en	   förståelse.	   Antagligen	   så	   bidrar	   inte	   statliga	   interventioner	  med	   den	  känslan	  av	  tillhörighet,	  stolthet	  och	  erkännande	  som	  jag	  funnit	  är	  så	  viktig	  för	  att	  lyckas	  ta	  sig	  ut	  från	  en	  kriminell	  livsstil	  samt	  för	  att	  upprätthålla	  ett	  laglydigt	  liv.	  	  Jag	   har	   genom	   denna	   uppsats	   öppnat	   dörren	   till	   nya	   kunskaper	   om	   vänskapens	  betydelse	   	   för	  vägen	  ut	  ur	  kriminalitet	  och	  för	  upprätthållande	  av	  ett	   laglydigt	   liv.	  Den	  typ	  av	  vardaglig	  vänskap	  som	  är	  en	   fri	  relation,	   istället	   för	  utbyte	  eller	   tvång,	  och	  som	  bygger	   på	   tillit	   samt	   genererar	   känslor	   av	   tillhörighet,	   bekräftelse	   och	   stolthet	   har	   en	  viktig	   betydelse	   för	   den	   personliga	   förändringen	   och	   kan	   ha	   stor	   betydelse	   för	   den	  framtida	   kriminologiska	   forskningen.	   Jag	   menar	   att	   detta	   begreppsliggörande	   av	  vänskap	   kan	   användas	   för	   att	   förstå	   också	   andra	   avvikande	   gruppers	   situation	   och	  möjliga	  vägar	   till	   att	  återintegreras	   i	   samhället.	  En	  specifik	   fråga	  är	  hur	  vänskapsband	  formas	  inom	  ramen	  för	  vistelse	  inom	  kriminalvården.	  Hur	  kan	  vänskapsband	  användas	  för	  att	  förbereda	  en	  persons	  frisläppande	  från	  kriminalvården?	  Skall	  stor	  vikt	  läggas	  vid	  att	   det	   finns	   ett	   ömsesidigt	   förtroende	  mellan	   straffade	   kriminella	   och	   stödpersoner?	  Hur	  kan	  man	  öka	   chansen	  att	   en	  kriminell	  person	   träffar	  en	  person	  eller	  organisation	  där	  den	  får	  stöd	  och	  känner	  förtroende	  likt	  mina	  intervjupersoner	  gjorde	  när	  de	  kom	  i	  kontakt	  med	  NA	  och	  KRIS?	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Hur	  bemöter	  du	  faktumförsäljaren	  nere	  på	  hörnet?	  Min	  studie	  har	  bidragit	  med	  kunskap	  om	   hur	   sociala	   relationer	   har	   en	   betydande	   roll	   i	   vägen	   ut	   från	   kriminalitet	   samt	   i	  upprätthållandet	  av	  en	  laglydig	  livsstil.	  Min	  studie	  bidrar	  till	  kunskap	  om	  hur	  betydelsen	  av	   hur	   vi	   bemöter	   varandra	   som	   människor	   i	   det	   vardagliga	   sammanhanget,	   hur	  bemötandet	   kan	   göra	   stor	   skillnad.	   Till	   exempel	   så	   kan	  man	   inte	   veta	   var	   i	   processen	  faktumförsäljaren	  nere	  på	  hörnet	  befinner	  sig	   i	  vägen	  ut	   från	  en	  kriminell	   livsstil.	  Små	  saker	   i	   bemötandet	   kan	   få	   en	   stor	   betydelse	   för	   honom	   eller	   henne.	   I	   ett	   större	  sammanhang	  så	  kan	  kunskaperna	  från	  min	  studie	  ligga	  till	  grund	  för	  slutsatsen	  att	  fler	  organisationer	   likt	   KRIS	   och	  NA	  med	   fördel	   kan	   etableras	   i	   samhället.	   I	   stället	   för	   att	  satsa	   på	   statliga	   interventioner	   kan	   ekonomiska	   hjälpmedel	   ges	   till	   de	  frivilligorganisationer	   som	  redan	   finns	  etablerade	   i	   samhället.	  Ekonomiska	  hjälpmedel	  skulle	   förslagsvis	   användas	   för	   att	   generera	   fler	   möjliga	   sysselsättningar	   till	   ett	   ökat	  antal	  medlemmar	  i	  organisationer	  likt	  KRIS	  och	  NA.	  	  
Hemmet	  är	  där	  jag	  hänger	  min	  hatt	  	  Slutligen	  vill	  jag	  belysa	  hur	  jag	  själv	  som	  forskare	  kommit	  att	  påverka	  mina	  resultat	  och	  hur	   intressant	   det	   kan	   vara	   att	   ägna	   sig	   åt	   kvalitativ	   forskning.	   Med	   ett	   narrativt	  förhållningssätt	  har	  jag	  flyttat	  ut	  ifrån	  berättelsen	  till	  miljön	  i	  vilken	  intervjun	  ägt	  rum.	  Här	  har	  jag	  noggrant	  studerat	  miljön	  och	  de	  sammanhang	  i	  vilka	  mina	  intervjupersoner	  befunnit	   sig.	   IP1	   berättade	   för	   mig	   att	   hennes	   vändpunkt	   blev	   när	   hon	   förlorade	  ytterligare	  ett	  hem.	  Hon	  berättade;	  	  	  Jag	   hade	   byggt	   upp	   hem	   på	   hem	   och	   nu	   har	   jag	   ingenting	   och	   jag	   har	   alltid	   varit	   väldigt	  hemkär	  och	  faktiskt	  brytt	  mig	  om	  mina	  hem	  och	  haft	  fint	  men	  då	  kände	  jag	  att	  jag	  inte	  orkade	  en	  gång	  till.	  	  Med	  utgångspunkt	  i	  mitt	  eget	  starka	  intresse	  för	  hemmet	  och	  känslan	  av	  att	  komma	  hem	  och	   den	   trygghet	   som	   finns	   i	   ett	   hem	   fastnade	   IP1	   berättelse	   hos	  mig.	   Hon	   berättade	  detta	  för	  mig	  när	  vi	  satt	  på	  hennes	  kontor	  –	  jag	  i	  gäststolen	  och	  hon	  bakom	  skrivbordet	  i	  kontorsstolen.	  Hon	  var	  klädd	   i	   fina	  och	  smakfulla	  kläder	  vid	   tillfället	  och	  plötsligt	   slog	  det	  mig	  att	  bakom	  varje	  person,	  oavsett	  bakgrund	  med	  kriminalitet	   eller	  missbruk,	   så	  finns	  det	  en	  människa	  vars	  känslor	  är	  lika	  viktiga	  för	  dem,	  som	  de	  är	  för	  alla	  människor.	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Bilaga	  1:	  Intervjuguide	  
	  	  
Demografiska	  frågor	  	  
• Kön	  	  
• Ålder	  
• Familj	  	  
	  
Allmänt	  	  
• Kan	  du	  berätta	  om	  hur	  du	  kom	  in	  i	  en	  kriminell	  livsstil?	  	  




• Vad	  upplever	  du	  var	  anledningen	  till	  att	  du	  inte	  återföll	  i	  en	  kriminell	  livsstil?	  	  
• Hur	  var	  det	  att	  inneha	  en	  ny	  roll	  i	  livet	  som	  ex-­‐kriminell,	  identiteten?	  	  
• Berätta	  om	  hur	  du	  kom	  ur	  den	  kriminella	  livsstilen.	  	  	  	  
• Började	  du	  arbeta?	  Hur	  värderade	  du	  det	  nya	  arbetet,	  vad	  var	  viktigt?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trivdes	  du	  på	  din	  arbetsplats?	  Vad	  gjorde	  att	  du	  trivdes/vantrivdes?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Har	  du	  arbetskamrater?	  Hur	  är	  det?	  	  
• Hur	  ser	  ditt	  liv	  ut	  nu.	  Har	  du	  familj?	  	  
	  
• Hur	  ser	  ditt	  sociala	  nätverk	  ut?	  	  
	  
Vänskapsrelationer	  	  
• Vad	  betyder	  de	  andra	  medlemmarna	  i	  KRIS/NA	  för	  dig?	  	  
• Har	  du	  fått	  andra	  nya	  vänner	  sedan	  frigivningen	  som	  inte	  är	  medlemmar	  i	  KRIS/NA?	  	  
• Vad	  tycker	  du	  om	  att	  ha	  likasinnade/olika	  vänner?	  Finns	  det	  någon	  skillnad?	  Tänker	  man	  på	  att	  man	  är	  olika/inte	  olika.	  Berättar	  man	  sina	  historier	  för	  varandra	  om	  kriminalitet?	  	  
• Om	  ”gamla”	  vänner	  varit	  en	  väg	  in	  i	  kriminalitet	  är	  man	  då	  rädd	  att	  skaffa	  ”nya”	  vänner	  för	  risken	  att	  det	  kan	  bli	  så	  igen?	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• Tror	  du	  att	  ”nya”	  vänner	  fungerar	  som	  ett	  stöd	  i	  att	  inte	  återfalla	  i	  brott?	  	  
• Tror	  du	  att	  dina	  vänskapsrelationer	  har	  någon	  inverkan	  på	  ditt	  välbefinnande?	  Ökar	  självförtroendet	  av	  att	  skaffa	  eller	  ha	  vänner?	  	  
• Hur	  skulle	  du	  vilja	  förklara	  vad	  som	  händer	  med	  dig	  och	  hur	  du	  känner	  när	  du	  umgås	  med	  dina	  vänner?	  Kan	  du	  vara	  dig	  själv?	  
	  
Övrigt	  
• Kände	  du	  en	  känsla	  av	  tillhörighet	  (till	  gruppen)under	  ditt	  liv	  som	  kriminell?	  Upplevde	  du	  då	  en	  tomhet	  när	  du	  kom	  ur	  den	  kriminella	  livsstilen?	  Något	  annat	  som	  fyllt	  det	  tomrummet?	  	  	  
	  	  
